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PUBLIC SPHERE AS SPATIOTEMPORAL EXPERIENCE  
SUMMARY 
In the globalized world, where the powers of capitalism threatening the public 
sphere and private sphere of the individuals, but at the same time, in a negative 
dialectical approach, the indefiniteness of the borders of public and private sphere is 
an impulse for opening public sphere into discussion to understand the 
requirements of the critical individual in the contemporary world and counteract the 
impositions of capitalist system. In this regard various concepts are produced and 
definitions are made in order to draw a borderline between public space and private 
space; however the research proposes that the public and private should be 
discussed as an open-ended transformation of the individual in space-time. Public 
sphere is re-defined as spatiotemporal experience of the critical individual, in order 
to provide an opening to architectural praxis. 
In the first section a brief introduction to the research subject is given. The aim of 
the research is defined; the reason for choosing to re-thinking public sphere as the 
research subject and the importance of understanding public sphere is put forward. 
In the scope of the research, the frame of the conceptual background and the 
reasons for choosing İstiklal Avenue as an exemplar is submitted. In the research 
method a phenomenological approach to the research subject is proposed.  
In the second, section the conceptual background of the public sphere phenomenon 
is scrutinized with the concepts of private sphere, space-time relations, 
spatiotemporal experience and critical individual. A kind of spatiotemporal 
experiencing model for analysing in-between public-private place in order to 
understand public sphere phenomenon is suggested. 
In the third section, the proposed conceptual model is applied to İstiklal Avenue in 
order to understand the tangible and intangible/sensible aspects of the case as a 
public sphere. The historical traces of İstiklal Avenue, is portrayed in order to 
present the former space-time dynamics of the case and to make a comprehension 
between the past and the present. The architectonics and spatial configurations of 
İstiklal Avenue is interpreted in order to understand the spatiotemporal experience 
of public sphere in in-between public-private place. İstiklal Avenue is evaluated as a 
multi-layered space-time, which has potentials to offer public sphere as 
spatiotemporal experience to its user/viewer/perceiver/observers. 
In conclusion, the need for understanding the phenomenon of public sphere in the 
globalized world is taken as an opportunity for architectural praxis, and public 
sphere is re-defined as spatiotemporal experience of the critical individual in in-

























































ZAMANMEKANSAL DENEYİM OLARAK KAMUSAL ALAN 
ÖZET 
Kapitalist güçlerin bireylerin kamusal alanlarını ve özel alanlarını tehtid ettiği 
küreseleşmiş dünyada, negatif diyalektik yaklaşımla, kamusal ve özelin sınırlarının 
belirsizleşmiş olması, kamusal alanı bireyin çağdaş dünyadaki gereksinimlerini 
anlamak ve kapitalist sistemin dayatmalarına karşı koymak için tartışmaya açan bir 
itici güçtür. Bu bağlamda kamusal mekan ve özel mekan arasında net ayırım 
yapılmakta, ve çeşitli kavramlar üretilmekte ve tanımlar yapılmaktadır, ancak bu tez 
kamusal ve özel alanın bireyin açık uçlu dönüşümü üzerinden tartışılması gerektiğini 
önermektedir. Kamusal alan, mimarlık pratiğine yeni bir açılım sağlamak amacıyla 
bireyin zamanmekansal deneyimi olarak yeniden tanımlanmıştır. 
İlk bölümde konuya genel bir giriş yapılmıştır. Araştırmanın amacı; kamusal alanı 
tekrar tanımlamayı araştırma konusu seçmenin nedeni ve kamusal alanı anlamanın 
önemi vurgulanmıştır. Araştırmanın kapsamında kavramsal arkaplanın çerçevesi ve 
İstiklal Caddesi’nin örneklem olarak seçilme nedeni ortaya konmuştur. Araştırmanın 
methodu olarak, araştırma konusuna fenomenolojik yaklaşım öngörülmüştür. 
İkinci bölümde kamusal alan olgusunun kavramsal çerçevesi, özel alan, mekan-
zaman ilişkileri, zamanmekansal deneyim ve eleştirel birey kavramları ile 
irdelenmiştir. Kamusal alan olgusunu anlamak için, bir tür zamanmekansal deneyim 
modeli, kamuzel yeri incelemek için önerilmiştir. 
Üçüncü bölümde, önerilen kavramsal model İstiklal Caddesi’ne, kamusal alanın, 
görünen ve görünmeyen/hissedilen yönlerini anlamak için uygulanmıştır. İstiklal 
Caddesi’nin tarihsel izleri, caddenin geçmişteki mekan-zaman dinamiklerini anlamak 
ve geçmiş ile günümüzü karşılaştırmak için tasvir edilmiştir. İstiklal Caddesi’nin 
arkitektonikleri ve mekansal kurguları kamuzel yerdeki kamusal alanın 
zamanmekansal deneyimini anlamak için yorumlanmıştır. İstiklal Caddesi 
kullanıcıya/gözlemciye/algılayana kamusal alanı zamanmekansal deneyim olarak 
sunma gerilimlerine sahip çok katmanlı bir zaman-mekan olarak değerlendirilmiştir. 
Sonuç olarak kamusal alan olgusunu küreselleşmiş dünya içinden anlama gereği 
mimarlık pratiği için bir imkan olarak alınmış ve kamusal alan eleştirel bireyin 




1.1 Aim of the Research 
The aim of the research is to understand how should architecture and architectural 
environment act in the global/post-modern world, concerning the places for the 
society. In this context it is intended to discuss the phenomenon of public sphere by 
means of the spatiotemporal experience of the individuals who are the ultimate 
subject and object of the public sphere in “in-between public-private” place.  In order 
to discuss the aim of the research, the definitions related to public sphere such as 
private sphere, space-time relations, public space and private space, “in-between 
public-private” place, spatiotemporal experience and the individual are going to be 
set forth. 
The public sphere consists of virtual and actual space produced for or by the public 
and every kind of interaction of the individuals. Public sphere points to a common 
value for the society, in the unity of space-time and individuals. The individual is the 
subject of the public sphere because he/she is the receiver of the virtual 
(newspaper, TV, internet etc.) or actual (square, café, school, etc.) space, and the 
object of the public sphere because he/she is the person who constitutes the public. 
Thus the public sphere can be thought via the individual and his or her private 
sphere. Private sphere refers to the relationship between the virtual or actual space 
and the individual due to the occurrence of the personal identity. It is important to 
define the physical correspondences of public and private spheres, the public space 
and the private space. The term public space indicates the physical entities that are 
open for the use of the public, such as streets, squares, libraries, hospitals, cafes, 
stadiums, shopping malls and so on. Whereas private space refers to the physical 
entity where an individual marks his or her territory of his or her private sphere, such 
as a house or an office room, or even a bookstore. On the other hand these 
concepts are not separated with strict borders. Depending on the different point of 
views and various space-time relations, spatial organizations are named as public 
as well as private, or new terms such as private space with controlled entrance, 
private owned public space, semi-public space etc. are produced to emphasize the 
differences of these concepts in the nomad basis of public-private. In this research, 
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duality of public-private will be evaluated simultaneously in order to understand “in-
between public-private” place and to interpret the spatiotemporal experience on 
behalf of both the individual and the co-existence of the individual and the society, in 
the built environment. 
Departing from the concept of ‘dwelling’ as the spatial counterpart/equivalent of 
private sphere, it is possible to gain a better understanding of “in-between public-
private” place as the spatial/architectural counterpart/equivalent of public sphere. 
Private sphere is visible in the interaction of an individual with his or her private 
space, such as a house or a room. Since the individual is bonded to that private 
space through the meanings, values and memories he/she ascribes to that space, 
he/she dwells there. Similarly the public sphere occurs/becomes apparent over and 
over again every time an individual (with his/her private sphere) discovers and 
grasps the meanings of the space and him/herself. The “in-between public-private” 
place is a space where the public sphere is spatiotemporally experienced. 
Furthermore for a space to be an “in-between public-private” place, it should 
comprise a common, public memory due to the public sphere, which is produced via 
the interrelation of the individual and the society in a built environment through 
spatiotemporal experience.  
How people perceive, use and interact with the space is an important aspect of 
public sphere. As the individuals, the society and in general the people are the 
subject of the space -architectural interest-, how they relate themselves to the space 
can be scrutinized referring to the notion of spatiotemporal experience. Experience 
functions as a way of consciousness, of existing in the public and private life, and 
hence, the components of space, can be evaluated in the concept of in-between 
public-private place to provide a better understanding of public sphere. In order to 
understand the in-between public-private place, it is important to define space and 
point out the differences between space and place. How is space related to public 
sphere, through architecture? What more does architecture as place making 
comprise than production of space? What is the relationship between architecture 
as a place making discipline/art -rather then producing spaces- and public sphere as 
a place for ultimate contrast, encounters, multiplicities, belongingness/togetherness 
and interaction? 
Since the concept of public sphere and public space concerns the sociologists, 
philosophers, politicians, economists and architects there had been many studies on 
this topic. None the less there had not been an attempt to understand and interpret 
the phenomenon of public sphere through a holistic approach to public space-time. 
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Meanings of the architectural components of the space-time are in relation with the 
individuals as well as their experiences, society and their common values and 
memories. Considering this, in this research it is indented to show the relations 
among the public sphere, the exterior public space, experienced in-between 
insideness-outsideness as the architectural milieu, and the individual, through 
his/her experience of the space-time. How does the perception of the individuals, 
use values and interactions, are affected from the configuration of the physical 
space, is going to be put forward through scrutinizing the İstiklal Avenue that is 
argued as a “in-between public-private” place, which forms a public sphere. The 
architectural elements/architectonics constitute the public space and their functions 
both tangible and intangible/sensible are going to be considered as well as the 
spatial configuration of this in-between public-private place. This research aims to 
provide a better understanding of public sphere -through the paradoxes of the 
individual and the society, the subject and the object, the perceiver and the 
perceived having a tension because of contrasting but completing poles- by using a 
kind of spatial experience model as an analyzing method. The duality of individual 
as public-private in public sphere, is not going to be understood and interpreted 
because of seeking to produce the ideal residence or public space for capitalized 
world, but to spatialise the concepts of dwelling and place in the global/post-modern 
world as an option to counteract the impositions of the capitalist system. 
1.2 Scope of the Research 
In this research experiencing the phenomenon of public sphere through an 
architectural milieu is chosen as the research subject. This phenomenon is going to 
be evaluated with the concept of in-between public-private place -as the 
spatial/architectural counterpart of public sphere-, and İstiklal Avenue, is chosen as 
an exemplar having a potential to exhibit all meaning layers of public sphere, 
simultaneously. The visible and invisible dynamics of in-between public-private 
place are going to be discovered in İstiklal Avenue through a spatiotemporal 
experience model in order to understand and interpret what makes it a public 
sphere. Cultural, social, economical and political background of the case is going to 
be put forward for a better understanding of the development of the public sphere in 
space-time relations. In considering the enlightenment that the background 
provides, the user/viewer/perceiver/observers’ spatiotemporal experience of public 
sphere, in the exterior public space, experienced as in-between insideness-
outsideness, is going to be scrutinized. The contradictions of public sphere and 
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private sphere, public space and private space, how and why do the 
user/viewer/perceiver/observers react to public spaces, how does the background of 
the case related to the interaction of the individuals with the place and its people, 
how do individuals sense and experience the space-time today, and how does built 
environment affect the relationship of the users with the place and its people, are 
going to be defined as a problematic in a global world and will be discussed, 
understood and interpreted through the proposed conceptual model.  
1.3 Research Method 
The research is based on phenomenological approach to in-between public-private 
place in order to understand the deep meaning of public sphere as spatiotemporal 
experience. İstiklal Avenue is chosen to re-describe the phenomenon of public 
sphere through a kind of spatiotemporal experience model applied to in-between 
public-private place. The reciprocal relation between the people and the in-between 
public-private place, which constitute the public sphere, and the potentials of the 
architectural environment concerning the public sphere, will be analyzed to 
understand and interpret the phenomenon. 
The conceptual background of the research is based on hermeneutics. The 
concepts such as public sphere, space and place, in-between public-private place 
and spatiotemporal experience are going to be defined in order to provide an 
infrastructure for the research subject. These concepts are going to be analyzed, 
through architectural, philosophical, social and cultural readings, departing from the 
concepts such as alethia (truth), confrontation, encounter, contrast, affordance, 
symbiosis, etc. 
The essence of the public sphere is going to be scrutinized for a further 
understanding of the hidden dynamics in İstiklal Avenue case. The tangible and 
intangible/sensible aspects of the research case, which makes it a public sphere, is 
going to be understood and interpreted via the architectonics and spatial 
configurations such as axis, path, border, marker, ornament, shape, openning, etc. 
In this respect the perceptions and sensations of the 
user/viewer/perceiver/observers, are going to be analyzed through the first-hand 
observation of the case and in-depth interviews are going to be conducted with the 
users of the avenue. In order to understand and interpret the visible and invisible 
dimensions of İstiklal Avenue, which make it a public sphere, a series of in-depth 
interviews with open-ended questions are going to be preferred rather then a 
questionnaire. The questions are going to be prepared according to the themes 
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used to interpret the spatiotemporal experience of İstiklal Avenue. In this regard in-
depth interviews are going to be conducted with 24 people in 3 groups of users. One 
of the groups is composed from the merchants working on the avenue almost 
everyday. They are going to be chosen to figure out the long-term perceptions of the 
avenue, both in its physical environment and social, economical and political 
aspects. The spatiotemporal experiences of the merchants, generally as the 
observers, play an important role in understanding the İstiklal Avenue as a public 
sphere. Second group of people are going to be tourists both local and foreigners. 
The interviewees are going to be chosen from people who come to the avenue 
regularly, who accommodate in a foreign country for some years and foreigners who 
came to the avenue for the first time. The tourists visiting the İstiklal Avenue and it’s 
surrounding, are going to be chosen to understand and interpret their first 
impressions or their periodical observations. The last group of people are the 
architects. They are going to be chosen to understand and interpret their personal 
observations as the users of İstiklal Avenue and their intellectual evaluations on 













































2. CONCEPTUAL BACKGROUND 
In thinking public sphere and public spaces, they include their opposites, such as 
private sphere and private spaces. Therefore these terms/concepts are going to be 
re-defined in the context of this research, in order not to lead to a misunderstanding 
or confusion. Private space is where the person marks a territory of his or her 
private sphere. Public space is referred to the physical spaces that are open to 
public use. However every public space open to public use might not reflect the 
public sphere. In this research the physical spaces where the public sphere is 
visualized in, are defined as “in-between public-private” places. In-between public-
private places take on much more than the term public spaces. It might be useful to 
keep in mind that public space is three dimensional (physical space), whereas in-
between public-private place includes the forth dimension, time. Public sphere is not 
just an actual space-time or a virtual one, but it is “n” dimensional, including 
relations of private spheres or even their representations. The in depth description 
of each term and the relation between these terms will be detailed below.  
None of the concepts below are prior to one another; the relational basis between 
them has a nomad character. Since it does not seem possible to mention one of 
them regardless to the others in the conceptual background the concepts are going 
to be put forward in a relation web to discuss, understand and interpret the public 
sphere phenomenon as spatiotemporal experience, in in-between public-private 
place. 
2.1 Public Sphere, Private Sphere 
The term, public sphere, first appeared as ‘Res Publica’ in Roman Times, which was 
developed by and pertained to the public, meaning ‘common wealth’ and ‘common 
value’. In this period public life and private life, which concerns each free individual, 
were separated in relation to place. Public life takes place in, forum, while private life 
is connected with home (Geuss, 2003, 49-50). Nevertheless the power of the free 
people, in their homes, determined their effectiveness in the public life. Public, 




Figure 2.1: Public space (forum) and private space (house interior) in Roman Times 
(http://www.mitchellteachers.org/WorldHistory/AncientRome/Images/RomanForumT
rans.jpg, and http://www.gettyimages.com, December 6, 2008) 
In considering the industrial revolution, national and regional states have been 
established. In understanding modern states, for the first time the concepts of ‘public 
sphere’ and government are directly related while private stands apart from the 
instrument of government (Habermas, 2007, 70). In bourgeois society, there is a 
distinction between the private sphere and public sphere. Although the private 
persons constitute “public”, public sphere is limited with the public authority, and 
private sphere comprise the movement of the goods and the labour of the society, 
together with the privacy and the family (Habermas, 2007, 97-98).  
Habermas (2007) scrutinizes public sphere both in physical and symbolic sense. He 
defines public sphere in physical sense as the streets, squares, etc. where the 
public takes actions, and in symbolic sense as the subject of intellectual transaction. 
For instance public buildings represent the public whether or not the public uses 
them.  
In various axis, discussions are made, and continuing to be made on public and 
private however there cannot be drawn a strict borderline between concepts of 
public and private. As a result it can be stated that public and private constitute an 
indexical phenomenon and each circumstance should have its own definition. 
The concept of a ‘sphere’ often evokes an image of a space or place, yet the 
concept of ‘public sphere’ takes on much more. As Deniz Incedayi (2006) 
emphasizes that public sphere is discussed as an abstraction rather than a ‘space’. 
It reflects every kind of medium that the public can meet; it can be virtual mediums 
such as newspapers, journals or actual spaces. Being an interface of confrontations 
constitutes the essence of the public sphere.  
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Figure 2.2: Diagrammatic interpretation of public sphere 
In Structural Transformation of Public Sphere, Habermas (2007) distinguishes public 
from the concept of public sphere in 18th century because the representational 
culture of bourgeois society puts the individuals hence the public in a passive 
position. He states that when the public began to criticize, at first by means of the 
posts and newspapers, and only then the public sphere is formed, because the 
public sphere depends on the communicative action of the critical individual. Public 
sphere contributes the production and re-production of the society. Although 
Habermas argues that the communicative action is a necessary component of the 
public sphere, Giddens (2000a, 263) takes one step forward and adds that 
communication is just one of the actions in the public sphere. Thus Giddens claims 
that communicative action alone cannot be the interaction, but a part of it. 
Nevertheless today, the mass consumption culture and commercial mass media of 
the capitalist system do not improve the ways of every kind of interaction of the 
individuals to form a more powerful public sphere but rather drags the critical 
individual to his or her previous, passive nature. For instance can it be said that 
Times Square in New York is a public sphere, where the individuals are appearing 
in a physical environment where they can express themselves, take action and 
interact with the place and its people, without impositions of the global powers such 
as technology, advertising or problems of space-time compression that condition the 
public? Or approaching from a negative dialectic frame, does Times Square provide 
a tension between the global powers and individual’s public sphere and private 
sphere requirements, which can be an impulse to transform him/herself? 
 10 
In this regard public sphere is a web of relations and constitution of a public sphere 
includes relations of private spheres and human agency in a space-time relation. In 
this regard following concepts are going to be scrutinized in order to provide a better 
understanding of the public sphere phenomenon and point to an in-between public-
private place as the spatial/architectural counterpart of public sphere. 
2.2 Space-Time Relations 
Praxis regarding space-time notion hold complex relations no matter in what society 
they are. It can be stated that space-time as well as space and time is defined in 
various ways in various disciplines, approaches and experienced differently in 
various societies. In this research the space-time phenomenon will be evaluated 
regarding the concept of public sphere in architectural praxis. Since architecture like 
other social praxis is involved with the production and reproduction of the society 
while dealing with the concept of public sphere, it is important to grasp the complex 
net of space-time relations.  
The concept of space is about formation; it has been formed in the past (before) and 
going to be formed in the future phenomenon, which is not understood as the same, 
either in the history or in the present of humanity. The comprehension of space in 
each social formation, primitive tribes or nomadic tribes, modern western societies 
or eastern societies, in the past and today are dissimilar. The concept of time is also 
a problematic phenomenon. It is seen that even in modern societies time have 
grasped in several ways (Harvey, 2006). It is argued whether in regarding to the 
spatialization of time or time of an action in space. Harvey claims that it is not 
possible to grasp space and time or space-time free from a social action (Harvey, 
2006, 231-232). According to Harvey in social theories (based on Marx, Weber, 
Adam Smith and Marshall) priority given to time compared to space, whereas 
aesthetic theory deals with spatialization of time. However today, in the post-modern 
world, space-time notion will offer new possibilities to grasp the meanings of 
phenomena both in social theories or aesthetic theory. In order to understand and 
interpret the space-time notion, a paradigmatic approach to space and time, as two 
entities that cannot be reduced to one another but are conversed constantly to one 
another, should be interiorized.  
At each time, space is perceived, experienced, understood and interpreted 
differently for the each individual. Kern comments on space-time experiences, that 
there are as many places as the perspectives of the individuals’ variable moods and 
point of views at each time (Harvey, 2006, 301). 
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Harvey (2000) states that capitalism destroys and rebuilds the spaces, as a tool for 
‘space relations, territorial organization and systems of places linked in a global 
division of labour and functions’, where the memory, do not inhabit as an 
accumulation: 
“… capitalism is under the impulsion to eliminate all spatial barriers, to ‘annihilate space through 
time’ as Marx puts it, but it can do so only through the production of a fixed space.” (HARVEY, 
2000) 
Deleuze (1991, 51) defines duration as “memory, consciousness and freedom”, and 
states that in memory “two moments contract and condense into each other since 
one has not yet disappeared when other appears.” The moment when one 
perceives the space -virtual as well as actual-, then there is an aesthetic 
comprehension of the reality, that is a different experience for every one of the 
individuals, at the same time this experience is a unique one, since the moment has 
just passed and a new one is approaching while the present is been lived. The 
individual as well as the time and space will be transformed throughout the time 
interval/duration that the space is experienced. The reciprocal relationship between 
the individual and the spatiotemporal situation (space-time) depends on the 
constant transformation -the act of building and re-building the society and culture 
through human agency- of the individual in the duality of space and time.  
Cinema is a space for experiencing different time durations as a virtual reality 
however the nomad time possibilities cinema offers are at one point fixed to a 
certain space, the screen. Listening to music is an interesting space-time 
experience. Even though the music is played live in a concert, the musical 
experience is far different than listening to the record of the same concert at home 
from an electronic device. The change of space as well as time manipulates the 
perception of the event or situation. Therefore there does not exist any kind of reality 
apart from space and time.  
A. Giddens (2000b, 31-45) states that social systems are constructed upon time-
space relations, since space and time are phenomena that can only be grasped 
within their relations to things and events. He interprets the understanding of space-
time relations through Being and Time. Heidegger’s concept of ‘Being’ exists within 
continuity of time, which is explained by the concept ‘presence’. At the same time 
Being is characterized with its presence in space. Thus the understanding of Being 
is neither the present nor a point in space but the reciprocal relationship of the 
duality that presence comprises. The acts of individuals can be grasped in space-
time by presence and absence. Different presence and absence durations are only 
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possible within the reciprocal relations of human body and their sensations of the 
world and others. In modern times with the invention of technological equipments 
the interaction extends in the space and narrowed in time. This shrinkage also gave 
way to produce different terms such as hyperreality -experiencing a reality in real 
time but through technology (Plantec, 2008)- to express the ‘new’ experiences and 
aesthetic understanding of the reality.  
Furthermore the inventions and technological developments manipulate the 
experiences in various space-time relations of the individuals as well as the 
perception of the reality, which is mentioned above is different -almost similar, but 
different- for each individual at each present. Harvey (2006) defines the ultimate 
shifts of perception as space-time compressions, where the individual senses 
different feelings such as provocation, excitement, pressure and even anxiety, and 
which makes the individual to encounter with the feeling of the compression of 
his/her space-time cosmos. He states that in the globalised world the space-time 
compression is being lived since 1960s, ‘with all of its congruent features of 
excessive ephemerality and fragmentation in the political private as well as in the 
social realm’ (Harvey, 2006, 341). Therefore space-time compression can be 
considered as the destruction of space through time, which is also interferes the 
formation of the public sphere. 
Space-time is indispensable to the understanding of public sphere, since the public 
and private relations occur in a space-time and experienced spatiotemporally. In the 
globalized world it is important to figure out the spatial and temporal conditions that 
causes space-time compressions, which have negative effects on public sphere, but 
at the same time are the impulsions for a public sphere demand. Moving on from 
space-time, how public sphere is perceived is going to be discussed. 
2.3 Spatiotemporal Experience 
The spatiotemporal experience is an important concept for understanding how 
public sphere is perceived and experienced in in-between public-private place as an 
architectural space-time. As Negt and Kluge (1993) emphasize that the relation of 
the individual with the public sphere, depends on the experience. The 
spatiotemporal experience of the individual comprises analysing both spatial 
extension and temporal duration dimensions of public sphere. 
The spatiotemporal experience is related to the existence of a Being and its physical 
environment. The Being is aware of its existence through consciousness of its 
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surrounding, which arise from the experience. Memory follows the experience as 
well, which brings about a consciousness and belonging to the space and to the 
individuals. The spatial experience depends on the relation between individuals and 
their knowledge of the space, and memory emerged through this relation. 
Individuals have a memory of a place according to their usage of the space. The 
experience of space and memory points to the concept of duration. 
According to Gibson’s (1986) theory of affordances, neither the physical 
environment nor the perceiver function alone, but the affordances exist in the 
interaction between the physical capabilities and properties of the perceiver and the 
physical properties of the environment. It is affordances that are perceived rather 
than the physical properties of the built environment (Gibson, 1986, 127-128). 
Spatial experience does not only refer to the perception of the observer, but also the 
abstract sense of the physical spaces that are achieved. 
Pallasmaa stresses that the elements of an architectural experience has a verb form 
rather than being noun, because an architectural space is not a designed to be a 
thing in itself, on the contrary “it frames, articulates, restructures, gives significance, 
relates, separates and unites, facilitates and prohibits”.  The elements of the 
buildings are tools of the spatial experience, not the ultimate goal. Pallasmaa puts it 
as “architectural experiences consist of approaching, or confronting a building rather 
than the facade; of the act of entering and not simply the frame of the door, of 
looking in or out of a window, rather than the window itself” (Holl et al, 1994, 39). 
Spatiotemporal experience is a relationship between the architectural space, the 
body and the mind. Experiencing requires a knowledge, which can co-function at the 
moment of confrontation with the architectural space. As mentioned above, 
experience is connected to duration, past, present and future. The knowledge is a 
thing of the past and perceiving the space and articulating knowledge is a subject of 
the present, and filtering by means of the mind is an issue of the future.  
Another aspect of the spatiotemporal experience is the part-whole relation of the 
architectural elements, objects forming the space, the events occur in space-time 
and the existing total physical space. The perception of the whole is not what one is 
capable of. The parts forming the whole are perceived in what Pallasmaa names as 
an experiential continuum.  Experiential continuum is the perception of oneself of 
overlapping spaces, architectural elements and activities. Palasmaa argues that the 
experiential continuum is intangible; it constitutes a reality that is the perception of 
the outer world, enmeshed space, and inner comprehension. Nonetheless, although 
the whole is perceived in experimental continuum of enmeshed space, the 
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perception of the individual still remains perspectival, fragmented and incomplete 
(Holl et al, 1994, 47,50). The spatiotemporal experience therefore does not reflect 
the ultimate reality -if there is such a thing- of a space as a static image, but each 
individual’s own perception of countless space-times, that constitutes their own 
reality as a whole, which is at the same time kaleidoscopic. 
 
Figure 2.3: Diagrammatic interpretation of spatiotemporal experience 
Harvey points out that the experience leads the users to construct, transform and 
modify ‘cognitive maps’ that are their own realities (Harvey, 1985, 1-2). The 
occurrence of the cognitive maps involves “ways of seeing the city, reading its text 
and finding an interpretive frame” which are leaning to the relation of the present 
with the past established by the spatial experience of the individual.  
In this context it can be stated that, in the aesthetic comprehension of the public 
sphere the relations of the individual are embedded in a given physical space. 
During the continuing series of creative reciprocal relationship between the critical 
individual and the physical space, via the spatiotemporal experience of the 
individual, an aesthetic comprehension is achieved. This aesthetic comprehension 
transforms the individual and the space, as well as its people, which is the process 
of the production of public sphere. The understanding of public sphere phenomenon 
requires a critical individual, but what is the critical individual, who spatiotemporally 
builds, re-builds and experiences the public sphere? 
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2.4 Re-thinking the Individual / Critical Individual 
The individual and the environment are the parts of a whole, constantly producing 
one another, therefore the individual as well as the environment should have 
potentials to be an impulse to constitute the public sphere. Aydınlı criticizes that 
today architecture became consumption object, which earns a new reality as 
‘simulacrum’. Simulacrum turns the understanding of reality to a superficial state, 
and the individual retreats from the environmental responsibility and sensibility 
(Aydınlı, 2008). In order to grasp the concept of the public sphere it is necessary to 
point out the characteristics/role of the individual, which Habermas mentions as ‘the 
critical individual’. 
The “negative dialectic” of Adorno, subject-object relation is neither an absolute 
dilemma nor an absolute togetherness. As a matter of fact, in a way subject and 
object are created from each other, but they cannot be demoted to one another 
(Aydınlı, 2004). Moving on from this understanding, in the nomadic object-subject 
relations of the individual with the space-time, the individual continuously redefines, 
changes, and transforms him or herself and also re-builds the public sphere in 
his/her mind and then shapes the space-time. This continuous process is essential 
for the production of in-between public-private place, since the public-private duality 
can only be visible simultaneously in a place, through the tensions of the individual 
as the object and the subject, the perceiver and the perceived. In considering 
space-time relations the individual with his or her private sphere involves in the 
private sphere of the people apart from himself or herself. In the reciprocal 
relationship of the individual with the place and its people, the individual maintains 
his or her private sphere and at the same time constitutes a public sphere. The 
space-time is re-defined and social relations are re-produced through this nomadic 
public and private behavior of the individual. As a result, the individual, in the 
process that he/she develops via the space-time, with the individuals he/she is in 
relation forms the public sphere over and over again, and at the same time the 
individual makes the in-between public-private place visible as in-between public-
private. 
Racjhman (2000) quotes from Delueze that micro do not refer to individuality; 
however it suggests an unindividualized multiplicity, and the question is not about 
the individuals and their agreement, but the time and space where the singularities 
can coexist (Racjhman, 2000, 12). Kurukowa takes the concept of coexistence one 
step ahead with introducing the concept of symbiosis. He is mentioning that 
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symbiosis is different than coexisting, which contains contradicting and opposing 
elements (Kurokawa, 1991, 10). He emphasizes that the mere subject, within itself 
is contains multiplicity and free space. Therefore he/she allows the existence of the 
minorities and the ones outside the conventional, forms a tension within the part-
whole relations (Kurokawa, 1991, 33). The concept of symbiosis very basically is a 
dynamic majority; it does not require a compromise. In today’s world, according to 
the concept of symbiosis, the individual should not aim to draw a border among the 
public and private, in order to get prevented from the superposition and bickering. 
On the contrary, with interpenetration of the public and private, each individual’s 
cultural, social and economical differences should enable creation of various cultural 
areas, and via his/her own individuality, should discover the individuals apart from 
himself/herself and should aim to have an exchange with them. Multiplicity exists in 
the space-time, where one another are not considered as ‘the other’ and the 
differences are taken into consideration. While each individual’s personality is in the 
contrariness with others then synchronously is aware of the values belonging to one 
another and are accomplishing each other (Kurokawa, 1991, 41). In-between public-
private place, public sphere and their continuity, is formed through many private 
spheres (singularities) that exist together, their interaction with each other, and also 
through the object-subject relations with the space-time. An Individual moves within 
his/her own private sphere at the same time interacts with the space-time and gets 
in touch with different private spheres. The constitution of a subject-object 
relationship that has zones of indetermination, which continuously shuffling 
individual’s private sphere with the space-time as well as different private spheres of 
individuals present in that space-time, refers to deterritorilalization as Deleuze puts 
it. The individual should be capable of and willing to this kind of dynamic, open-
ended and asymmetric subject-object relation. Thus process of formation of a public 
sphere and bounding it to an in-between public-private place begins, through the 
individual’s relations concerning the private sphere and his/her “nomadic” positions 
of subject-object relations with the space-time. 
Benjamin’s ‘Flâneur’ figure that can be considered as an important motif to 
understand the relation between the paradoxes of public and private, space and 
place, subject and object, perceiver and perceived. In Passages (2007) Benjamin 
refers to the Flâneur as a pedestrian, who is while wandering/travelling around, 
simultaneously produces ideas from the impressions of the surrounding. In the 19th 
Century Flâneur is on the verge of the big city and bourgeois class, who is 
searching for his shelter in the crowd of people. For instance Benjamin claims that in 
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Fleurs du mal, poem by Baudelaire, the appearance of a ‘charm’ does not get lost in 
the crowd, but he confronts with the object by means of the crowd. Flâneur is not an 
observer who is marching the streets searching for something or just staring at with 
no intention. There is an aesthetic comprehension of the surrounding in the glancing 
or staring of the Flâneur. He seeks for the experience in the confrontations occurring 
in the crowd (Benjamin, 2007). The Flâneur is the subject and at the same time the 
object; he watches and wants to be watched as well. 
As a result, the critical individual is an entity, whose intention is to constitute a web 
of relations where he/she can build up his/her private sphere as well as a public 
sphere, over and over again. In today’s world, the people who are conditioned for 
limitless consumption by the global powers, without even thinking and aiming to 
interact with the place and lost their identities as a Being in the space-time 
compressions and not even aware of their private spheres, are unable to construct a 
public sphere. Therefore the critical individuals are (and should be) in search for a 
space-time where they can build up and experience a public sphere including 
contradictions. In this regard in-between public private place is going to be 
discussed as the architectural/spatial counterpart of public sphere, which can be the 
space-time of the public sphere in the globalized/post-modern world. 
2.5 In-Between Public-Private Place 
Harvey (2006) points out the importance of understanding the globalization/post-
modernity as a “historical-geographical” condition and opening it up to a dynamic 
argument through the open-ended dialectical approach of historical-geographical 
materialism: 
“On that critical basis it becomes possible to launch a counter-attack of narrative against image, 
of ethics against aesthetics, of a project of Becoming rather than Being, and to search for unity 
within difference, albeit in a context where the power of the image and of aesthetics, the 
problems of space-time compression, and the significance of geopolitics and otherness are 
clearly understood.” (HARVEY, 2006, 393) 
In regard to Harvey, the phenomenon of public sphere can be understood and 
interpreted in the globalized/post-modern world, in order to suggest ways to improve 
in-between public-private places as well as public sphere, and hence, in this 
research, a sort of spatiotemporal experience model is proposed for analysing 
public sphere phenomenon. In thinking in-between public-private places in the 
globalized world, they require an opening for interrelations of the critical individual(s) 
and space-time, which produces and re-produces the public sphere. In order to 
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understand in-between public-private place, “in-between public-private” is going to 
be defined, and the distinction between “space” and “place” is going to be specified 
as the key concepts. It should also be mentioned that in-between public-private 
place does not refer to neither public nor private but both public and private space-
time condition of the globalized world. 
2.5.1 From public to in-between public-private 
In the globalized world, the indefiniteness of borders of public and private requires 
thinking for the “in-between public-private” place, as the individual axial public 
sphere and the interrelation between private sphere and public sphere. It should 
also be mentioned that in this research the concepts of public sphere and private 
sphere are interconnected to the idea of ‘place’.  
Tanyeli (2005) describes “in-between public-private” (kamuzel) as an “overlapped 
public – private cosmos”, where definite public and private borders has disappeared 
in globalized world. Together with the nomadic object-subject relations between the 
individuals and the space-time, the individual continuously re-defines, shifts, and 
transforms the borders of his/her private sphere, and hence, the public sphere. This 
continuous process has an important affect on the formation of in-between public-
private place as an extension of the public sphere.  
The essence of in-between public-private place could be found with the questions 
on the private space, house or housing. Norberg-Schulz (1985, 13) argues that to 
dwell means a meaningful unity of the individual and the given environment, which 
qualifies the human existence. He further asserts that house (as a private space) 
and public building (as a public space) have a common origin and stem that is the 
figural quality where individuals find their existential bases (Norberg-Schulz, 1985, 
108). In today’s post-modern world houses as the apartment blocks, flats are 
produced like consumption objects, so the meaningful unity of the individual -
together with his or her ability of aesthetic comprehension- and the given physical 
space, is lost. House or housing refers to the physical space, whereas home 
(dwelling) is the sense of place. In order to defeat this duality it is necessary to 
design spaces that combine the individual’s sensation of dwelling in a physical 
environment. Therefore today, as much as the conceptual aspect of the private 
space and public space coincide, the materialized realities require re-thinking the 
private spaces in the context of public sphere as well.  
Benjamin (2007) claims that, in 19th Century “person” appears as the “individual” in 
the historical scene. In the individual’s point of view, the living/lifespace is emerged 
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as the opposite of the workspace. The living/lifespace is an interior, which is the 
representation of the universe for the individual. In this interior the ones who are 
away and who are left in the past gather. He also points to the place by asserting 
that living in a space means to leave tracks and these tracks are emphasized in the 
interior (Benjamin, 2007, 96-98). Benjamin uses the term ‘interior’ not just as a 
physical entity but a place where life happens to be.  
There are different kinds of sense of home, dwelling in the history. For instance 
Christian Norberg-Schulz (1985, 89,106) claims that house is where ‘daily life’ takes 
place and states that in Italy the ‘home’ concept is not the inside of the house that 
the ‘daily life’ takes place in the exterior spaces, the house serves as a semi-public 
space.  
“Does the contrast of public and private exist as two concepts nourishing from each 
other in in-between public-private place?” Since the private space is a liberating or 
cheerful or intimate or friendly place where the individual finds his/her own presence 
or private sphere at, there is a singularity. On the other hand the in-between public-
private place gathers people from different points of views, in different economical 
classes, at various education levels and having dissimilar interests, in the same 
place, in a certain time interval, where they can express themselves and share their 
opinions, including conflicts and convergences. Thus each individual exists in the 
space-time, is surrounded by his or her private sphere, demanding for a private 
space as well as celebrating the togetherness that a public space compromises. 
The more contrast a space comprise the more it becomes a place for people. As 
George Chauncey puts it, “privacy could only be held in public”. In A Theory of Art: 
Inexhaustibility by Contrast, Ross (1994, 302) asserts that contrast has a complex 
structure that generates contrast upon contrast, layer by layer. He points out that the 
intensity of contrast can be seen as the product of free mind movement included in 
the creation act, and by this way art work will be full of inexhaustible diversities and 
similarities. How does contrast call in-between public-private place into being? In 
space-time, the existence of the contrast between public and private synchronously 
enables various possibilities. The individual determines his or her private sphere as 
well as public sphere. The individual can only perceive the contrast of public and 
private, in space, and the feedback cycle of the contrast bring in-between public-
private place into being. Therefore it can be said that in-between public-private 
places are, where the individual can experience their public and private spheres 
together. Individual simultaneously includes public life to his/her private sphere, and 
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place can be constructed and re-constructed differently each time, via the dialectical 
movement of the individual between the contradictory poles of public and private. 
 
Figure 2.4: Diagrammatic interpretation of in-between public-private        
(Gülkaynak and Karababa, 2007) 
Erdönmez (2006) states that, spaces that aim consumption such as shopping malls 
or spaces such as football stadiums that are not accessible for everyone, lack of 
differences and togetherness of multiplicities cannot be named as public spaces, but 
rather sterilized private spaces. Gökgür (2006) also claims that public sphere exists 
in places that are accesible by everyone, and because of the production system 
changed with the capitalisation, the dimension of physical and social relations of 
public sphere is affected negatively. She claims that spaces that have controlled 
entrance and that are designed for the use of certain economical and social classes 
does not fit in Habermas’ the definition of public sphere. It should be mentioned that 
the aim is not to make certain classifications of public space, but to understand the 
 21 
public sphere in the space-time conditions of today. In-between public-private, the 
nomad ground of public sphere, is not attached to a certain physical or virtual space, 
but the reciprocal relation between the space and the individuals through their sense 
of place. 
2.5.2 From space to place 
The definition of space, place and in-between public-private place can be analyzed 
in various aspects, since public sphere is “n” dimensional, and understanding of the 
public sphere requires a net of spatial and temporal notions, such as meaning, 
tension, duration, privacy, intervention, etc.   
A place does not have to be actual, external reality. Place does not refers only to 
architectural space; occupying a physical area, an external reality. The concept of 
place comes from its essence; it is not just tangible but also intangible/sensible. It 
can be assumed that space is an extension of place. Architect’s medium is space 
however its interaction with the society (human agency) forms a place, both private 
and public. Place is not a physical entity that is static, on the contrary it is a kind of  
‘structuration’, a word borrowed from Giddens, that refers to the multifaceted 
interaction of structure and agency, in this context spatial structure and design 
agency (Dovey, 1999, 17-18). Sense of place occurs in spatiotemporal situations, as 
long as the setting, spatial forms and temporal durations embed social actions and 
offer possibilities. 
Every space left for the public to use, does not form an in-between public-private 
place. Just like house not defined as home or dwelling in the last decades, public 
space does not always refer to a place for interaction of people. In this research the 
visible and invisible dynamics of the space-time, which constitutes the physical 
background for public sphere, and makes it in-between public-private place will be 
put forward. 
In-between public-private places are the empty spaces left between the built 
environments, whether or not the public uses it: individuals perceive or experience it 
through their bodies, or place it in their memories. However, as Merleau-Ponty 
(2006) asserts that we perceive things (even virtualities), hence we know them, but 
what we perceive (even if it is an actual one) is not fully given to us, is not the ideal. 
He asserts that perception is a paradox and what is perceived is paradoxical; things 
exist because someone is aware of them (Merleau-Ponty, 2006, 49-50). In regard to 
this understanding, in architecture a physical space cannot gain a quality as a place 
without its perceiver, thus its user. If this comprehension of space is applied to the 
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context of public sphere, it can be said that in-between public-private place should 
occupy a space that is perceived, observed, used or experienced by the people. In 
order the user to perceive the physical space, it should offer efficient 
tangible/physical qualities, according to its surrounding, topology, climate etc., as 
well as necessary intangible/non-spatial qualities such as social, cultural and 
economic activities. These qualities do not only allow the users to perceive the 
space, but also the users gain a memory, through their experiences, the memory of 
the place. Thus an in-between public-private place should be embedded in the 
memory of the people. In Chambers for a Memory Palace, D. Lyndon and C. Moore 
(1994) the difference between place and space is highlighted. They define places as 
“…spaces that you can remember, that you can care about and make a part of your 
life” (Lyndon and Moore, 1994, xii). This definition leads us to another difference 
between space and place. It is pointed out that space, which surrounds us, cannot 
be described as a place if it is lack of meaning. The same dilemma is valid for public 
spaces as well. A public space design can be evaluated in terms of the meaning it 
carries within itself and how it constitutes a memory. In the research of Bilge Kalfa 
(2008), she asserts that the individuals should intervene in the public space in order 
to mark their territories, their private spaces and gain a memory, through introducing 
a meaning to the space. The intervention cherishes the belongingness/togetherness 
of the individual, with the place and its people, which constitutes the public sphere.  
A. Perez-Gomez states that the meaning in architecture does not come from “simply 
meaning something” but instead, work of architecture preserves the meaning within 
itself. The architecture allows the being/user to experience and partake in the work 
of architecture, the space, which has a “temporal dimension”. Meaningful spaces not 
only influence the user to interact with the space, but also encourage the interaction 
or confrontation with the other (Holl et al, 1994, 26-27). In the in-between public-
private places the contrast between public and private creates an inner tension in 
one’s self. This enables interaction of the individual with the place and its people, 
and an aesthetic comprehension comes as a result. Furthermore due to the co-
existence of private spheres, which is an important aspect of the public sphere, in 
in-between public-private place, the user/perceiver re-creates of him/herself. 
The comprehension of the public sphere demands a different relationship of the 
user/perceiver with the space, in order to grasp the meaning behind the external 
reality. The meaning, which gives a space its characteristics as a place, is 
understood via the interaction of its user/perceiver and the space. In-between 
public-private place is an in-between space, thus it is connected to one’s private 
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sphere as well as the public sphere. Public space becomes an in-between public-
private place depending on its potential to blossom private spaces. 
Although Miller (2007) uses a different terminology, he expresses the difference 
between public space and in-between public-private place. He emphasises that the 
public spaces are not just designed physical environments, and he claims that there 
is a distinction between public space as a space open to public use and public 
space as a place for the public. 
“Public space does not exist because parks, plazas, sidewalks &streets exist. For a space to be 
a public space, people who talk about it, use it and re-imagine it must tie it to the nonphysical 
process that bind it to our public life: to patterns of law, speech, representation, policy, 
distribution and economics.” (MILLER, 2007, xxii) 
The distinction between space and place can be shown through Benjamin’s 
readings on Baudelaire. In Baudelaire’s point of view of Brussels in 19th Century, 
where he has been a lot of times, but did not like it. He claims that there are not any 
display windows in the streets, and it is impossible to benefit from the streets. Thus 
the streets of Brussels are not places that one can get into interaction, in order to 
grasp the meaning from an ambiguity (Benjamin, 2007).  
Space is a dynamic entity, it may not be named as in-between public-private place, 
today, in today’s physical, economical, social or politic conditions, this does not 
mean that a in-between public-private place today will always be a in-between 
public-private place or a public space will not be a in-between public-private place in 
the future. It is also important to mention that a space does not turn into a place on 
its own since the permanence of the place depends on the role it plays as 
something that gives a common identity, basis for a society (Norberg-Schulz, 1985, 
9). In each space-time relation within each society, according to the social, cultural, 
economical, political conditions it has, places are made or spaces are produced. For 
instance Kurakawa mentions that in the European cities are composing a whole 
together with the squares, and since the squares are the faces of cities the cities 
cannot be thought separate from their squares (Saint Marco Square and Venice). 
He argues that in Western culture, public buildings such as the church, town hall 
and the market places are located around this square. Furthermore the streets are 
designed as such that they are leading just to the square, and are not a part of the 
public (symbiotic) life. On the contrary, in Japan streets are not only transportation 
tools, but also they are part of every day life pattern and they play a role as 
communication or interaction place, and that streets offer possibilities for various 
encounters. He emphasizes that in Far East, the streets, because of their double 
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nature, further more than being equivalent to the Western city squares, 
simultaneously they are the public and private place, as well as housing and city 
place (Kurokawa, 1991, 100). 
 
Figure 2.5: Diagrammatic interpretation of place 
Is the “in-between public-private place” can be defined as a place where the 
individual is within a community and also gets in contact with the individuals in the 
same space-time, likewise be in connection with the place (for example as the 
writers of People Make Places (Means and Tims, 2005) Melissa Mean and Charlie 
Tims did a research on places where the individual feels him/herself like at home, or 
establishing other kind of relations with the place) and also as locality with its 
dynamics enabling individual to discover him/herself? Amrine (1988) interprets the 
Goethe’s view towards the science in his article Metamorphosis of a Scientist. 
Goethe states that the individual should remain open as much as possible to allow 
his/her theorizing/way of seeing shaped via the phenomenon (Amrine, 1988, 37). 
According to Goethe when individual confronts with the phenomenon selflessly thus 
know him/herself. Self-knowledge is to change of one’s self and it is the beginning 
of self-transformation. He also points out that in all that is observed, is should be 
remembered that the phenomenon is not stable and complete but it is transforming, 
growing and is open to changes from many aspects (Amrine, 1988, 45). In this 
regard, considering the public sphere as a phenomenon it can be said that every 
time an individual intervenes with the space-time through his/her private sphere, 
he/she is changing and making changes, he/she is transforming and causing 
transformation. The individual orients this process as much as the physical 
environment. The quality of the physical environment should offer possibilities, thus 
it should have the potentials that allows the individual to contemplate with it.  
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Heidegger’s definition of work of art is parallel to this comprehension of in-between 
public-private place as an extension of public sphere. In his article “The Origin of the 
Work of Art” (1975), where he defines the art as thought which is setting – into – 
work, he emphasizes that in order art to become the “work”, it should set up a world. 
He states that together with many different types of equipment that constitutes work, 
which is partial, constitutes a generic and universal concept, which unfolds 
“aletheia”, the truth (Heidegger, 1975, 268). Related to the aletheia concept, parallel 
to Goethe, Heidegger asserts that, during each dialogue between the individual and 
the artwork the individual is gaining a different equipment to unfold or to 
communicate, thus he/she can be transformed. If the space is being an in-between 
public-private place is via the concept of aletheia, perceiving the work of art, named 
as “in-between public-private place”, the individual can achieve it both by unfolding 
and folding the potentials of the space. Within this context, subject-object relation 
can exist which will constitute grasping of the space, so that the place with aesthetic 
power and the subject having the potential to understand it, form a perception, 
experiencing and existence relations within a continuous process. 
Şara Sayın as a literature theorist, while defining the written artwork gives clues of 
the difference of space and place. Like Heidegger he argues that the written artwork 
is ‘open’, multi-semantic work. The artwork do not give away its meaning once it is 
written. The written work of art has two aspects, one is artistic and the other is 
aesthetic. The artistic aspect is the work written by the artist and aesthetic aspect is 
the materialization of the work by the reader. In another words the artwork is limited 
neither with the writer nor the various experiences of the reader (Sayın, 1999, 42, 
50). The architect designs the space (artistic aspect of the artwork) however the 
aesthetic comprehension is a subject of the user. The space alone cannot be the 
artwork; the togetherness of the space and the experiences of the users make it a 
place. The public sphere is visible in in-between public-private place via this kind of 
relation web between the space, individual and the individuals in that space-time. 
Yi-Fu Tuan (2001) points out that the place is different from space since it is 
enclosed and humanized. The private sphere of the individual is in a dialectical 
movement between, as Tuan puts it, “constraint and freedom, boundedness of place 
and exposure of space”. However in the capitalized system -which originates from 
the Western civilization-, space becomes a tool that is produced to condition the 
individual for -limitless- consumption rather then offering balanced interaction 
between private spheres and public space to create the public sphere:  
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“Space is a common symbol of freedom in the Western world. Space lies open; it suggests the 
future and invites action. On the negative side, space and freedom are a threat. A root meaning 
of the word “bad” is ”open”. To be open and free is to be exposed and vulnerable. Open space 
has no trodden paths and signposts. It has no fixed pattern of established human meaning; it is 
like a blank sheet on which meaning may be imposed.” (TUAN, 2001, p. 54)  
The power of public sphere lies in is the interaction of the critical individual’s private 
sphere with the place and its people, and he/she spatiotemporally experiences it in 
in-between public-private place. The distinction between space and place is made in 
order to open up a discussion to understand in what kind of architectural 
environment public sphere can be formed. In this regard, the spatial/physical 
counterpart of public sphere phenomenon, the in-between public-private place can 
be understood as a space-time condition where the critical individual moves 
dialectically between the contradictions of public and private, space and place as a 















3. İSTIKLAL AVENUE AS A PUBLIC SPHERE 
In this research it is intended to apply spatiotemporal experience as a conceptual 
model to grasp the public sphere, and İstiklal Avenue chosen as a sample. In order 
to understand and interpret the essence of public sphere in a space-time, its 
historical traces, hence its cultural, social, economical and political background is 
going to be set forth. In this regard spatial, topographical and historical bases of 
İstiklal Avenue, which contain social, cultural and economical, tangible and sensible 
multiplicities are going to be portrayed. Nevertheless the essence of in-between 
public-private place is not going to be explored by looking to the past from today, but 
rather it is indented to turn towards the present from the past, by the illumination of 
its background. As Benjamin mentions, phenomena are things confronted just now 
and to assign them is a thing of reminiscence (Benjamin, 2007, 50).  
İstiklal Avenue is located at a distinctive spot of İstanbul. It is not designed or built at 
once, it has a multi-layered character; it has faced various communities that caused 
physical as well as cultural changes. Time-space relations of the avenue emphasize 
another aspect of formation of an in-between public-private place as well, the 
duration. 
3.1 Traces of İstiklal Avenue 
İstiklal Avenue is in Beyoğlu district of İstanbul. It is located on the top of Galata, 
begins with Tünel Square on the south and ends at Taksim Square on the north. 
İstiklal Avenue is bordered topographically with steep braes, Cihangir and Tophane 
on the east, and Tarlabaşı on the west. 
Grand Rue de Péra (in French) and Cadde-i Kebir (in Ottoman Language) are 
previous names of İstiklal Avenue.  
In Byzantine period Galata was the centre of commerce. The inhabitants of Galata 
were Venetians and Genovese people who were merchants and ruling the sea 
trades. Therefore they were powerful and wealthy. Outside of the Galata walls were 
called Péra, meaning “other side”, for the Byzantines living on the historic peninsula 
on the other side of the Golden Horn. In Péra (Beyoğlu) there were only vineyards 
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and groves. There were not any settlements other than a few vineyard houses of the 
merchants of Galata, which were generally used for holidays and festivals in 
summer (Dökmeci and Çıracı, 1990, 1). In those days Péra was not used as a 
gathering place for the inhabitants of Byzantines, the houses of the merchants were 
private properties, not open to / for the public use and interaction. 
Until the mid 16th Century the inhabitants of Péra were mostly Venetians and 
Genoese people. After the Conquest of İstanbul, there were attempts of Ottoman 
Empire encouraging development of Muslim quarters just outside the Galata walls. 
Intersection of İstiklal Avenue, Asmali Mescit Street and Kumbaracı Street was 
called the Crossroad -today known as Tünel Square-, which was a busy place in 
those days. One of the Turkish quarters settled here was Asmalı Mescit. Galata 
Mevlevihanesi, was built just end of Kumbaracı Street, in 1491, to encourage 
Muslims to settle in Beyoğlu. In these years İstiklal Avenue was not even a proper 
street. In the middle of today’s İstiklal Avenue, Beyazıt II built Galatasaray. However 
after the Conquest of İstanbul, the West European merchants developed trades 
instead of Ottomans, especially French. First official building in Beyoğlu was French 
Embassy, in 1535. There were also Christian quarters around Roman Catholic 
Church St. Marie Draperies (Dökmeci and Çıracı, 1990, 4-7). In 16th Century 
considering the increase in the population of Péra, these new settlers began to 
construct a public life. Nevertheless the public spaces were like small gathering 
places around the quarters, such as Crossroad, and the commercial activities of the 
merchants were the main reason for the activity in Péra.  
İstiklal Avenue was topographically located on a unique hilltop, having a view of 
Topkapı Palace, Bosporus, Golden Horn and Prince Islands, which made it become 
popular for diplomats and high-income merchants. In 17th Century more embassies 
located on İstiklal Avenue, and Christians and foreigners moved from Galata to the 
avenue. Foreigners and minorities mainly held foreign trades, because of the 
capitulations given to them by Ottoman Empire, and they were wealthy. They built a 
lot of buildings in European style that bring about a different architectural fashion 
and lifestyle. Turks did not prefer İstiklal Avenue, so in this century no more Turkish 
quarters developed in Beyoğlu, other than Asmalı Mescit and Galatasaray (Dökmeci 
and Çıracı, 1990, 7). In this century, the new inhabitants of Péra prepared an spatial 
infrastructure for the public activity and intervention in the next century. Furthermore 
it can be said that the multi-cultural basis of Péra founded in this century. 
In 18th Century Ottoman Empire carried out Westernization movements that 
increase the influences of foreigners on administrative, commercial and cultural 
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issues of the empire. Westernisation bring about marketing of luxurious commercial 
products to Ottoman Empire, which gave way for opening of export product shops, 
luxury restaurants, cafes, patisseries, tailors, luxury hotels, large commercial 
buildings, passages, new entertainment places, foreign theatre and music groups in 
Beyoğlu, mainly located on İstiklal Avenue. The population of Beyoğlu increased, 
and it started to develop under the influence of European cities. In this period the 
avenue extended till Taksim Square, and Ağa Mosque was built on the left, between 
Galatasaray and Taksim Square, which also shows that a new Muslim quarter is 
developed together with the increase of the population. In the end of İstiklal Avenue 
on the left, Mahmut II built the water distribution plant (su taksim tesisi) in 1731, 
which gave its name to Taksim Square (Dökmeci and Çıracı, 1990, 12-13). In İstiklal 
Avenue public activities began to take place in cafes, passages and shops, ike in 
other Western cities, where the modernisation occurred, and as an extension of the 
public activities the avenue became a public place. The expansion of the avenue 
and the increase in the population supported this development as well as the multi-
layered cultural, social and economical structure of the avenue.  
In 19th Century Beyoğlu developed effectively, and became the centre of commerce 
and entertainment. West European countries were almost fully industrialized and 
Ottoman Empire was in decline period and became an important market for West 
European countries. Thus the consumption of export goods has increased.  In the 
mid 19th Century İstiklal Avenue had a view of a French district with very beautiful 
houses, embassy palaces and stylish shops. In the second half of the century İstiklal 
Avenue developed from Galatasaray to Taksim Square. In 1844 public 
transportation in the sea is developed which is one of the reasons that increased the 
population of Beyoğlu.  In 1846 St. Esprit Church was built, in 1850 English High 
School for Girls was founded. In 1862 the Petit Champs and Grand Champs 
graveyards were removed from borders of the avenue to widen İstiklal Avenue and 
lots of new buildings were built on these new parcels. New hotels, theatres, 
hospitals were also built in the surroundings of İstiklal Avenue. In 1869 tramway and 
in 1874 Tunnel, connecting the avenue to Karaköy began to service. At the end of 
the century Beyoğlu had infrastructures such as public transportation, gas and water 
(Dökmeci and Çıracı, 1990, 22-28). Regarding to the development of public 
transportation, as one of the requirements of a public place, Beyoğlu became more 
crowded and active place. Beyoğlu witnessed a lot big fires in this century 
(1818,1831,1870 etc.), which ended up renewing previous buildings, rebuilding new 
ones and also adding new churches, apartments, embassy palaces, theatres and 
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etc., using modern construction materials and techniques. For instance in 1876 Cité 
de Péra (Çiçek Pasajı) was built in the place of Naum Theatre, which was burned in 
1870. The 19th Century Beyoğlu, with its stylish shops, restaurants, bohemian cafes, 
luxury hotels and other entertainment places gained a European city appearance 
and as one of its outcomes the avenue fulfilled its duty as a public place. İstiklal 
Avenue then and now is mainly remembered as the symbol of this European style 
district with what has remained from the 19th Century Beyoğlu. Nevertheless 
globalisation bring about more than the nostalgia of 19th Century Beyoğlu, as a 
public place, but today in regard to the global condition of the avenue, it became an 
in-between public-private place which generates public sphere as spatiotemporal 
experience. 
In 20th Century, the arrangement of Taksim Square and connection of electrical 
tramway between Galatasaray and Şişli in 1913 shifted the centre of İstiklal Avenue 
from Tünel Square to Taksim Square. Art-nouveau style buildings and façades were 
applied in İstiklal Avenue also in this century. Providing public transportation 
possibilities and designing a focal point as a square affect the movement of the 
users of the avenue as well. 
  
Figure 3.1: İstiklal Avenue in 1920s and 1930s 
After the World War I, Ottoman Empire collapsed and in 1923 the Republic of 
Turkey is established. This new order brought new sanctions such as cancelling of 
the capitulations. As a consequence foreign companies, merchants, bankers, post 
offices, etc. left the country, the minorities working together with the foreigners 
moved to other countries, the embassies moved to the new capital city, Ankara, and 
the elite minority in relation with them also left Beyoğlu. This new circumstances 
effected the European image of the İstiklal Avenue as well. Nevertheless, until 
1950s modern and intellectual Turkish businessmen settled in Beyoğlu, and İstiklal 
Avenue was still the most exclusive place with its luxury shops, restaurants, 
patisseries, art galleries, cinemas and theatres (Dökmeci and Çıracı, 1990, 29). 
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Interviewee 22 states that İstiklal Avenue is a public program developed by the 
private sector in 19th Century, and Atatürk Cultural Center (AKM) and its extension 
Congress Valley (Kongre Vadisi) is designed and developed by the government. 
The latter is the first public cultural program in the city and it starts to work with the 
19th Century program of İstiklal Avenue. Although there had been a shift of the users 
in a socio-cultural sense regarding the replacement of Christian minorities with 
Muslim people, the new users of the avenue were similar socio-economically. 
Therefore the new inhabitants of the avenue continued to use the avenue as a 
public place for gathering, shopping and entertainment.  
 
Figure 3.2: İstiklal Avenue in 1958 
In the second half of the century the immigration from countryside to the cities 
began. New cultures introduced to İstiklal Avenue and new social groups interacted 
in this period. In 1970s the socio-cultural and socio-economical shift affected the 
public character of the avenue. The Avenue closed to car traffic and arrangement of 
Taksim Square reduced the attraction of Tünel Square. The pedestrian traffic was 
ending at Galatasaray, and between Galatasaray and Tünel Square became an 
unattended place. Buildings and shops began to close, change hands or change 
functions, and there left a lot of unused buildings as well. Interviewee 25 asserts that 
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he used to go shopping with his family, as a day trip to İstiklal Avenue, where they 
also go eating and also just looking to shops without an intention to buy something, 
in the mid of 1950s until mid 60s. He mentions that they quitted to go there in 1970s. 
In 1983 buildings on the right side of the road from Taksim to Şishane demolished 
and Tarlabaşı Road turned into an avenue. In this short time Taksim Square also 
lost its character as a square, its enclosure. Until 1990s low-income people, 
students and marginal groups occupied and used İstiklal Avenue (Kazanç, 2002, 54-
55). Interviewee 25 claims that in the mid 1980s Cinema Days began, which also 
took place in 4 of the cinemas in İstiklal Avenue. Interviewee 25 points out that this 
cultural activity, which had a large participation, triggered the people to use İstiklal 
Avenue as a culture and entertainment centre again. 
 
Figure 3.3: The buildings demolished for Tarlabaşı Road in 1986 
(http://www.gmtr.com.tr/UserFiles/Image/analiz/arslanlitbasi2.jpg, 2008) 
In 1990s a regeneration project set off in Beyoğlu and İstiklal Avenue, in order to 
vitalize the nostalgic life. Artists and intellectuals bought and renovated old and 
empty buildings and apartments, and turned them into new and qualified shops, 
cafes, restaurants, art galleries, bookshops, etc. Business people also followed this 
trend and made bigger investments (Kazanç, 2002, 54). The old passages and 
neighbouring streets still occupied with second-hand and marginal shops, bohemian 
cafes and various types of restaurants, one of which is Çiçek Pasajı, hosting 
students, middle and upper class people as well as the foreign tourists, the constant 
visitors. Furthermore in 2000s Tünel Square regained its position as the focus point 
of the avenue. Asmalı Mescit became the culture and entertainment centre of the 
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artists, intellectuals, high and middle-income groups, and also students. Most of the 
interviewees aware that there is a historical accumulation (buildings as well as the 
cultural, social and economical traces) in the İstiklal Avenue and sees that in the 
historical buildings. Moreover interviewees 5, 9, 22, 25 and 26 emphasize that it is 
not the physical structure alone which is compelling and unique about the avenue, 
but also the tiny bits and pieces of social and economical life continuing in that old 
physical environment (passages, boutique shops, etc.). 
İstiklal Avenue can be named as a public place between 18th Century and mid 20th 
Century, because of its use as a gathering place, where the users feel a presence 
and belongingness through public activities they constitute together, such as going 
to a theatre or making a discussion in a bohemian café or shopping from a stylish 
shop. However in 20th Century, the effect of globalisation -which also had influences 
in 1800s and 1900s- became more obvious. In the end of 20th Century and 
beginning of 21st Century, the use, perception and experience of the avenue is 
changed/shifted, in regard to the multi-layered socio-cultural and economic traces of 
the previous centuries and its confrontation with the global powers, such as 
developed communication technologies, advertising and commercialized tourism. 
Therefore the meanings that are embedded in the avenue require re-thinking the 
avenue as a public sphere.  
3.2 Spatiotemporal Experience of İstiklal Avenue 
Public sphere phenomenon is an individual oriented process of relations that the 
individual constitutes in his/her mind with the place and its people. İstiklal Avenue is 
chosen as an exemplar, in order to apply the spatiotemporal experience model in an 
in-between public-private place, which is the spatial/architectural counterpart of 
public sphere. İstiklal Avenue is not argued as the representative of the ideal in-
between public-private place, or where individuals experience public sphere 
completely, but the dynamics of the İstiklal Avenue are offering clues for 
understanding the public sphere as spatiotemporal experience and in-between 
public-private place, in the globalized world.  
The topics below are borrowed from ‘Chambers for a Memory Palace’ written by 
Lyndon and Moore. In order to discover the hidden dynamics of the public sphere, 
the descriptions of the architectural elements and spatial configurations are going to 
be interpreted through the spatiotemporal experience of İstiklal Avenue. It should be 
mentioned that the multi-layered structure (both physical and socio-cultural) of the 
avenue is one of the dynamics that articulate the experiences of the 
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user/viewer/perceiver/observers. In this regard, although each topic is going to be 
evaluated on its own, the architectural elements are overlapping to each other as 
well as their social, cultural, economical, political extensions. As a result, through 
the spatiotemporal experience of the individual in İstiklal Avenue, they constitute the 
public sphere as a whole.  
 
Figure 3.4: Diagrammatic interpretation of public sphere of İstiklal Avenue
 (Gülkaynak and Karababa, 2008) 
3.2.1 Axes that reach / Paths that wander 
The first theme that explains the spatial experience of the architectural elements, 
that compose the spatial configuration, is “axes that reach and paths that wander”. 
Lyndon and Moore describe axes as “mental constructions that help us to position 
ourselves and make alliance with things, buildings, or spaces” and paths as “where 
your feet actually trod, so that what happens along the way becomes the important 
thing” (Lyndon and Moore, 1994, 5). In regard to the description above, the effects 
of the spatial configuration of axes and paths in İstiklal Avenue and its surrounding 
is going to be questioned as a fragment of public sphere phenomenon, in order to 
interpret how does the architectural elements in an in-between public-private place 
affect individuals, who constitute reciprocal relations with the place and its people in 
the process of the formation and re-formation of public sphere as spatiotemporal 
experience. 
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İstiklal Avenue offers its users the essence of its past, the times it is formed as the 
modern face of the city and experienced by its former users.  The avenue is a long, 
wide and linear street, composed of official buildings, apartments, passages, hosting 
various kinds shops mostly on the ground levels and entertainment buildings such 
as theatres built in the Ottoman period and cinemas built in the early Republican 
period. İstiklal Avenue is not a closed axis; the journey of the 
user/viewer/perceiver/observer does not end in a solid with a specific monument or 
a building such as the Arc de Triomphe in Champs-Elysées of Paris. Nevertheless 
the avenue has several gathering places on the way from Taksim Square to Tünel 
Square, the most popular one is Galatasaray, where the axis is bending slightly to 
the left. İstiklal Avenue is quite long and it does not intend to walk the 
user/viewer/perceiver/observers all the way through, but it plays back and forth 
along the axis in the third dimension, like a broad passage in day and night, 
introducing measured set of experiences. The glazed facades of the shops, cafés 
and restaurants along the avenue are inviting the user/viewer/perceiver/observer to 
the interiors at the same time they enclose the space and direct the 
user/viewer/perceiver/observer to the forthcoming places on the axis. The 
imagination of the user/viewer/perceiver/observer moves in the axis together with 
the movement of his/her body, while the perception of him/her structures the various 
pieces of the site in experimental continuum. Interviewee 24 states the form of the 
avenue offers a continuous pedestrian movement and also provides confrontations 
of the people. 
İstiklal Avenue cannot be isolated from the street web it is nourishing from. The 
small and large streets neighbouring the avenue host a significant number of cafes, 
restaurants, bars and night time entertainment places. These streets constitute 
paths as if they choreograph the approach of the user to İstiklal Avenue. As the 
Interviewee 17 mentions, İstiklal Avenue is the only street that goes from Karaköy to 
Taksim, since it is tricky to criss-cross the back streets you always end up in the 
avenue and vice-versa; it is possible for the user/viewer/perceiver/observers to do 
lot of things from the passage-like avenue, which have these openings, unlike a 
shopping mall which only has few exists. The user/viewer/perceiver/observer gets 
lost and finds his or her way while wandering around these paths. The back streets’ 
pattern is topographically steep, and on the way the user coincides with many 
surprises such as a view of the Bosporus, a Turkish bath, a small old church, tiny 
shops or modest cafes. The interviewee 14 says that she just walked upwards from 
Galata Tower and enjoyed finding her way up to the avenue from the cosy streets. 
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Figure 3.5: Axis of İstiklal Avenue 
While the axis provides the flow/movement of the user/viewer/perceiver/observers in 
the crowd in a limited/certain direction that offers the ultimate public interaction and 
human agency through a certain cause, the attractive paths draw the 
user/viewer/perceiver/observers into the neighbouring streets to a more intimate 
space-time that offers privacy, allows making choices and explorations. 
Experiencing the public sphere lies in the spatial configuration of the avenue, which 
is the dynamic coming and going of the privacy and the crowd, private and public, 
perceiver and the perceived, subject and object. The individual is the object on the 
avenue in the crowd, who is being watched, yelling out for a certain cause, and 
subject in the rather calm street web, alone or with a friend chatting about movie, 
looking for a café to sit. The interviewee 18 mentions that in the avenue everyone is 
in motion and it feels like there is a sign that says ‘do not stop’ and interviewee 26 
points out that the user/viewer/perceiver/observer becomes a part of the mass in the 
avenue. Furthermore she states that in the neighbouring streets and also in the 
passages the user/viewer/perceiver/observer is able to conduct intense relations 
with the space and the self. As the interviewees 9, 18 and 23 also mention, the 
linear axis of the avenue provides a flow, which has the power to draw the 
user/viewer/perceiver/observer in it and make him/her the object of the public 
sphere while the passages and back streets, as the paths are like breathing points, 




Figure 3.6: Paths in the neighbouring streets of İstiklal Avenue 
Furthermore the streets such as Nevizade Street, Fish Bazaar (Balık Pazarı) and 
Sofyalı Street are in certain times of the day, more crowded than the avenue itself. 
They are like secondary axis of the avenue where the 
user/viewer/perceiver/observers are experiencing the place in the flow of people and 
through the duality of subject-object, not only as the one who strolls but being 
strolled at the same time. The change of the sense of place in regard to the space-
time constitutes a dynamic of the individual with the place as well as its people. 
Spatiotemporal experience of the individual is related to these shifts and in this 
physical and mental process the public sphere is formed and re-formed as a 
spatiotemporal experience. 
Neither axis and paths nor other architectonics act alone, but they constitute a part-
whole relationship. In regard to the phenomenological approach to İstiklal Avenue, 
as an in-between public-private place, “axis that reach / paths that wander” theme is 
understood and interpreted -in relation to its physical, social, cultural, economical 





3.2.2 Orchards that measure / Pilasters that temper 
Lyndon and Moore (1994, 31) claim that the intervals between uprights such as 
columns that make a measure that one can reckon and rely on, or pilasters that 
moderate our perceptions.  
In İstiklal Avenue, the orchardness was not created with series of columns but by 
two rows of trees. Trees were located on the both sides of tramline in certain 
intervals, providing an order of rhythm, together with the pilasters and columns of 
the 19th and 20th Century eclectic and art nouveau buildings and early republican 
period modern buildings. However in 2006 the trees are removed. The system of 
bay spacing that marked out the user/viewer/perceiver/observers’ position is lost. 
Today the avenue is lack of the orientation that the trees provided besides giving a 
green look to the avenue. Ataol Behramoğlu (2008) points out the absence of trees 
that brought an aesthetic elegance, an order to the avenue. He further states that 
the crowd, which was a gathering of people, became a disordered mass of people. 
This demonstrates that a change or loss of an architectural element plays an 
important role in the spatial experience of the public sphere, because the perception 
of the individuals are related with the way they wish to gather together, interact with 
each other or intervene to the place.  
  
Figure 3.8: İstiklal Avenue before and after the removal of trees 
While talking about the change that the avenue faces, 10 of the interviewees bring 
up the difference between the avenue with and without trees. Except one of them, 
they all fell an emptiness and claim that the avenue became a wide flat surface and 
lost its attraction in a way. The spatiotemporal experience of the avenue through the 
act of confrontation of the user/viewer/perceiver/observers with the nature, as well 
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as the place and the people of that place is different than before. The row of trees 
were setting the truth of order, rhythm, belongingness into work in the physical 
environment of the avenue. The horizontality of the avenue was adjusted by these 
vertical elements and the dense population of singularities were in a harmony, 
rather than expanding in the vast surface, like today. Although this negative effect, 
loss of a code, changed, damaged the perception and sensation of the place, it did 
not annihilate completely the sense of public sphere in the avenue. 
Pilasters and panels between them are another kind of verticality that marks off the 
rhythm as well as a scale on a wall. Moore states that the pilasters modulate vertical 
surfaces such as transforming the scale of the buildings’ façades, revitalizing a too 
blank façade or tracing a web of relations with the user/viewer/perceiver/observer 
(Lyndon and Moore, 1994, 42, 44). İstiklal Avenue used to be inhabited by the rich 
people especially foreign diplomats and high-income merchants, hence the 
buildings were mostly built in the European style, with elaborated details, by famous 
architects. There can be seen a number of examples for pilasters, on the art-
nouveau façade of Botter Residence (Botter Apartmanı) by d’Aronco, or neo-classic 
façade of Cite de Rumelie (Rumeli Pasajı) or Palais de Cristal (Elhamra Han) or 
Egypt Residence (Mısır Apartmanı) by Hovsep Aznavur, or Narmanlı Han and many 
others. The pilasters on the façades of these historical buildings are in harmony with 
some of the Republican period buildings as well. Since primarily the avenue-side 
façades of the buildings communicate with the user/viewer/perceiver/observers, the 
rhythm they provide, visual structure they offer, measure they control gain 
importance in the space-time experience of the user/viewer/perceiver/observers.  
9 of the interviewees mention that the avenue is affected in one way or the other, 
from the restoration of some of the old buildings and demolishing some old ones to 
build new ones. Interviewee 3 mentions that Borusan Art Gallery building is restored 
successfully but not all of the restored buildings or the newly built ones give the 
same (or similar) spatial and aesthetic feelings as the historical ones. Interviewee 9 
compares the Turkcell building just across the street, which is newly built in the 
place of the old one, with the Robinson Crouse bookshop she works in, and says 
that “the Turkcell building do not appeal to me visually and do not feed my soul”. It is 
not about restoring old buildings or building new ones, but the aesthetic 
apprehension they should offer, through a successful application of the vertical 





Figure 3.9: Rhythmic order of pilasters of Narmanlı Han on İstiklal Avenue 
While moving along the avenue, the user/viewer/perceiver/observer observes with 
ease the repetitive but also articulated vertical ordering of the buildings that enclose 
the avenue. The user/viewer/perceiver/observer perceives the fairly intimate scale of 
the buildings as well as the shortened length of the avenue through the arrangement 
of the pilasters and the panels in between. The satisfying human scale of the 
buildings bring together a crowd that feel secure and find -gain the knowledge of- 
him/herself through the interaction with the people gathered in that place. 
Furthermore by the modification of the building proportions through the composition 
of the vertical elements the individual receives an aesthetic comprehension of the 
physical environment as well as the public sphere through a subject-object 
relationship.  
The public sphere is a representation of the public as well as the 
belongingness/togetherness, multiplicity of the singularities. Although each 
individual experiences the physical environment as different realities, the 
configuration of space and architectural elements still provide similar (yet not the 
same) sensations. The harmonious collection of these architectural elements brings 
singularities together, and the dynamic reciprocal interaction of the singularities 




3.2.3 Platforms that separate / Slopes that join / Stairs that climb and pause 
Lyndon and Moore (1994, 52) affirm that platforms make a place apart while slopes 
connect entities smoothly and stairs make one aware of his/her presence.  
The ramps offer a bunch of various sensations as they gradually ascent and the 
user/viewer/perceiver/observer appreciates the feeling of approaching flatness. 
Ramps include the space-time relations within themselves because of this promised 
sequence of movements. As İstiklal Avenue is located on the top of a hill, which has 
steep braes on both sides, the streets opening to it are mostly sloppy. When arrived 
to the avenue through these steep ramps, it is like a one extended platform on an 
orderly and harmoniously enclosed axis. While the sloppy streets offer various 
perspectives, on the way up and down, the flatness of the avenue on the top o is 
like a gift to the user/viewer/perceiver/observer. Lyndon emphasizes that since the 
platforms are omnipresent in the city, they are taken as granted without considering 
that they are made as such for the user/viewer/perceiver/observers to experience 
the environment with ease (Lyndon and Moore, 1994, 56).  
These streets are one of the concealed potentials of the avenue. Not knowing what 
comes next on the steep and labyrinthine streets while going downwards and also 
approaching the avenue moving upwards, with an aspiration for a flat surface, allow 
the user/viewer/perceiver/observer to relate him/herself, to the place. The individual 
constitutes nomad subject-object relations, while the individual as the subject, 
wonders what comes next on the way, at the same time the street joins him/her to 
the avenue, even without he/she - as the object of the journey- knowing.  
The platforms separate the user/viewer/perceiver/observer from the intimate 
character of the narrow streets, and make the user join to the linear network of 
social and commercial activities of the avenue as well as stroll in the public life. 
Galatasaray Square, one of the platforms on the avenue, is being reached through a 
long climb from Cihangir. The street is pretty steep with series of coherent buildings 
and has links to the nearby streets as well. The vibrant character of the street with 
its overlapping perspectives joins the user/viewer/perceiver/observer to the square. 
Approaching to the square gives a freedom of choice to the 
user/viewer/perceiver/observer. He/she begins to experience the space-time again, 
this time in a duality of public-private, since there is a gathering of multiplicities on 
the controlled platform. 
Lyndon (1994, 72) claims that the stairs as “the choices made within the ranges”, 
which are “combined with the intervals of pause provided by landings along the way 
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determines the choreography of vertical movement through the space”. Yüksek 
Kaldırım was famous with its stairs and the attractive shops on the both sides, which 
was the main street connecting the avenue to the trade centre, Galata. Climbing up 
to Tünel Square from Karaköy and pausing in between was a “choreographed 
movement”, for the former user/viewer/perceiver/observers, looking at the shops 
and pausing to chat with the merchants on the way up or down. In 1950s the stairs 
are removed and it is covered with asphalt to ease the use of vehicles. This 
modification changed the perception and communal ascent of the 
user/viewer/perceiver/observers in space-time, by accelerating the movement, in 
comparison to the pauses between the steps. Today the street, as a steep ramp, 
still opens to a platform, where the user/viewer/perceiver/observer respires and 
confronts with the former beginning of İstiklal Avenue, Tünel Square. Although the 
motif that the affordance of the stairs, not just climbing up but also taking a breather, 
which offered intervention to the place and interaction with the 
user/viewer/perceiver/observers of that place used to make the experience of the 
street different than today, the layered dynamics of the street in relation with the 
topographical complexity offer a shifted space-time perception, and human agency 
in the globalized world conditions. 
On the way to Tünel Square, on the left Dutch Chapel, is welcoming the visitors with 
downward stairs. Moving towards the religious building through the stairs, assert 
one’s presence. The relatively steep stairs of the chapel provide a ritual like access 
to the sacredness, and the user/viewer/perceiver/observer experiences his/her 
private sphere in the public. 
The act of climbing up to the spiral staircases of historical buildings, which do not 
have elevators, offer various experiences as well as an appreciation of the platform 
reached at the end, and maybe a gentle view of the Bosporus or Golden Horn. 
Reaching up to the upper levels of the buildings through countless stairs establish 
an in-between public-private spatiotemporal experience, because the 
user/viewer/perceiver/observer is on his/her own on the tiny stairs but there is a 
chance to confront with the familiar or unfamiliar user/viewer/perceiver/observers of 






3.2.4 Borders that control / Walls that layer / Pockets that offer choice and 
change 
Lyndon and Moore (1994) assert that “borders distinguish inside from outside”. The 
simple borders like walls “make it clear where we are” while the complex borders 
“encompassing distinct pockets of space, afford choices or the chance to change”. 
The architectural elements constructing the borders are not isolating the 
user/viewer/perceiver/observers from the other side but giving a sense of place and 
belongingness to that place. The bordering elements are also important for the 
configuration of squares. 
On İstiklal Avenue one of the many borders that control the actions of the 
user/viewer/perceiver/observers is the tramline, in the middle of the avenue all the 
way from Taksim Square to Tünel Square. The tramline was more significant before 
the tiling of the surface of the avenue has been changed and the rows of trees have 
been removed. The tramline used to be the fast lane, a private space for the 
user/viewer/perceiver/observer who is in a hurry to reach somewhere. However 
today, it is not even noticed, unless a tram passes through. The rhythm the hurried 
and the strolling ones formed was like a Gestalt shift, where one used to make the 
other recognised. Feeling as one but at the same time being aware of the 
differences is one of the things making an in-between public-private place. Today 
there are also user/viewer/perceiver/observers, who are in a hurry, but it is not clear 
where they are moving in a relatively less controlled avenue. 
8 of the interviewees agree that there is a security issue in the neighbouring streets 
of the avenue. They claim that the fear of the back streets push away the 
user/viewer/perceiver/observers rather than giving a sense of belongingness to the 
them and constitutes a border that separates the avenue from the back streets. 
Interviewee 16 and 17 mention that the avenue and neighbouring streets are 
bordered, because of the functional divisions. They assert that the avenue is 
designed for both shopping and restaurants and cafés and the neighbouring streets 
are for food consumption and entertainment rather than shopping. The unbalanced 
distribution of the functions affects the user profiles of the avenue and the 
neighbouring streets. Interviewee 24 does not agree that the social structure is 
different in the neighbouring streets but there is a scale difference between the two. 
The shift in scale is related to the physical structures of the neighbouring streets, 
which are small and path-like structures, and avenue wide and an axial. When the 
spatial configuration, functional division and the perception of the 
user/viewer/perceiver/observers superpose, they construct a border, which is not 
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physically limiting them but controlling them. Some individuals find less crowded 
places more secure, while others feel the opposite according to their moods. 
Moreover the interviewee 2 states that the avenue is experienced differently by 
different user/viewer/perceiver/observers according to the time of the day (for 
instance between 10:00-20:00 is safer than 24:00-4:00) and even the day of the 
week (such as Saturday) or year (such as New Year’s Eve). The individuals with 
their own private spheres intervene with the place they feel they belong to, and the 
public sphere is formed and re-formed through their spatiotemporal experiences.  
         
         Figure 3.12: İstiklal Avenue at night     Figure 3.13: Sakızağacı Street at night 
Galatasaray Lyceum is a threshold between commercial and cultural, preserved and 
degenerated, high populated and less populated parts of the avenue. The 
interviewee 3 and 21 mentions that between Taksim Square and Galatasaray 
Square, it is more designed for commerce with the high number of shops and 
restaurants and cafés in the back streets. The shops are almost separated from the 
-mostly- historical buildings they accommodate in the ground floors on the avenue 
with few exceptions of the international brands, which accommodate in the whole 
building. This the interviewee 11 points out that the space gives better perspectives 
between Galatasaray Square and Tünel Square, and the historical pattern is 
preserved more. Furthermore in this part there are number of art galleries and 
churches. Between Galatasaray and Tünel the wideness of the avenue differs from 
Taksim-Galatasary part, which affects the population density as well. The 
interviewee 18 and 23 mention that in İstiklal Avenue there is a horizontal level 
between the sky and ground, formed as a result of the functional differences of the 
ground and first floors, that constitutes a border between the commercial part of the 
building and the upper levels, which is also related to the human perception. The 
differences in spatial configuration and distribution of functions -whether or not 
made consciously- affect the perception of the individuals. The individuals determine 
their needs/preferences and construct the public sphere according to the shifts in 
their spatiotemporal experiences. 
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Mainly the seven or eight storey high, 19th or 20th Century buildings are surrounding 
İstiklal Avenue. However it is not the walls of the buildings, which borders but the 
fullness and emptiness of the harmoniously composed layered walls. The borders 
do not zone the avenue, but since they enclose the space, at the same time they 
offer a variety of opportunities, constitute privacy through contemplation and 
requisition of the individual, in the public. The sidewalk cafés opening into the 
avenue with large glazed, display windows offering free previews of the interior and 
even the narrow passages pulling in for a break from the crowd are continuously 
shifting the views as well as the spatial experience of the 
user/viewer/perceiver/observers. The layered walls form porous boundaries with 
articulated views. The user/viewer/perceiver/observer perceives these overlapping 
spaces in an experiential continuum, and gains an aesthetic comprehension that 
transforms the place and its people as well as him/her. The walls of the avenue are 
also layered with time and experiential continuum of the 
user/viewer/perceiver/observer grasps this as well. The traces of the past are 
bounded in space-time through the buildings that include the construction, 
reconstruction, decay and change in use through decades and even centuries. 
İstiklal Avenue is not a linear and monotone axis. It has a certain beginning and end, 
and also breaking and breathing points. Squares are formed from the diverse 
configurations of the borders, such as a decrease in the height of the building blocks 
surrounding the avenue, shapes a break, a pausing space. For instance Ağa 
Mosque is drawn in from the avenue, located in a little green courtyard and the low 
walls surrounding it, constitute a gap, where the user/viewer/perceiver/observer 
senses a break on the axis, or Odakule, which is a high-rise building, which does 
not seem to be that way when approached from the avenue. The generously left 
emptiness in front of the building, the low-rise façade of the fragmented building on 
the avenue side and the opening of the passage that connects to Tepebaşı are 
some layered architectural elements, which offer overlapping views.    
        
  Figure 3.14: Ağa Mosque    Figure 3.15: Odakule 
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Galatasaray Square, where the axis opens up to an enlarged space, in the middle of 
the axis, is bordered with the green background of the glorious iron portal entrance 
of Galatasaray Lyceum and modern building of Yapı Kredi Bank on the left end, and 
two storey high historical Cite De Péra (Çiçek Pasajı) and passageway of Fish 
Bazaar with their welcoming entrances together with the 19th Century building of the 
former post office on the right. The axis of the avenue slightly changes its way to the 
left, so the square has its natural closure. The user/viewer/perceiver/observer 
perceives that he/she arrived to a pocket of space where he/she can draw 
his/herself apart from the flurry movement of the crowd and have a break, enjoy the 
historical surrounding while waiting for someone or just watching the rhythm of the 
avenue. Furthermore Interviewee 24 mentions that Ağa Mosque and Galatasaray 
Lyceum are some kind of reference points where people gather. 
  
   Figure 3.16: Galatasaray Lyceum          Figure 3.17: Cite De Péra 
Galatasaray square is also the host of the social actions such as protestations or 
celebrations. Since the public sphere is related to human agency as a way of 
representation of the individuals themselves as singularities or a group, an 
articulated singularity, the well-composed space with its borders giving a sense of 
enclosure but not limitation and being located in the middle of the avenue, offer a 
square for commercial and social life for the individuals as well as a gathering place 
for a certain, given cause for the social community. 
Taksim Square, the beginning of İstiklal Avenue also hosted many serious political 
and social actions, such as 1st May 1977 Labor Day. Today Taksim Square is lack 
of its sense of place as a square. In order to open a way for Tarlabaşı Road, series 
of buildings were demolished in 1980s. Kristal was one of these buildings which 
used to border the square, giving it an enclosure. Later on there had been attempts 
to gain back Taksim Square, as a functional square, but the controlling borders of 
the physical environment, which should provide unique space-time experience, 
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nomad subject-object relationships, is not constructed. Today, although the public 
still needs a place to represent themselves, individually or in a group, maybe the 
political devices do not want to gather people again for a certain cause, as it used to 
be a quarter century ago. Nonetheless, no matter how much it is away from being a 
place that offers choice and change, there is a flow of people because it is located in 
the centre of the city and the square is used for official celebrations.  
  
Figure 3.18: Taksim Square in 1940s Figure 3.19: Taksim Square today 
At the end of the avenue, Tünel Square is located. The intersection of İstiklal 
Avenue, Asmali Mescit Streeet and Kumbaracı Street formed the crossroad. 
Primarily the Crossroad was the beginning of the avenue (which was not even a 
proper street then). There used to be lots of shops such as photography studio, 
Lebon Patisserie, passages and cafes. It was the former entrance of Péra, for the 
merchants. In 1874, to link Galata to Péra the underground system “Tunnel” is 
constructed. The end of the avenue shifted from the crossroad to exit of the Tunnel, 
Tünel Square, where it takes its name from. The square is also the last stop of the 
tram. Today, Tünel Square is a more intimate square, compared to Taksim and 
even Galatasaray. It is surrounded with the huge Tunnel Building, a delightful 
passage with small cafes and restaurants inside, and the low walls that one can sit 
on and enjoy the view of the square as well as the other side, down to Şişhane. It 
offers room for choice, for territorialisation to the user/viewer/perceiver/observers to 
build up an individual as well as a communal reality through spatial experience of its 
multi-layered historical and spatial structure as a square with the openings of the 







3.2.5 Openings that frame / Portals that bespeak 
Lyndon and Moore (1994, 101) state that portals draw the 
user/viewer/perceiver/observers along and “doorways and gates cultivate 
expectations of the places that lie beyond”, while the openings let one to imagine, “a 
well-framed view brings the world close; clumsy one thoughtlessly pushes it away”.  
The layered walls bordering İstiklal Avenue are mentioned above have openings 
which connects them to the outside as well as inside, like an interface. In the 
exterior, where the public mostly confront with the buildings, the voids as windows 
or glazed storefronts, give character to the facade of the buildings, and in general 
give the appearance of the avenue. On the 19th and 20th Century buildings the 
windows and the intervals in between, give a rhythmic character to the avenue. The 
user/viewer/perceiver/observers experience the shadow and light games that 
openings make, the pattern they compose, and the clues they give for the interiors. 
Unfortunately the user/viewer/perceiver/observers do not perceive a same 
sophisticated composition of façades on some of the restored buildings and new 
ones as the some of the interviewees mentioned. The monotonous or dull order of 
voids on the façades breaks the rhythmic alliance of the avenue. It is important to 
construct contrast, through the architectonics, in order to evoke an aesthetic 
comprehension at the user/viewer/perceiver/observers, at each confrontation. 
However the unelaborated use of them, do not give an attraction of a contrast or a 
sense of shift between the old and new, light and dark, low and high, small and 
large, privacy and solidarity, an opening and a closure. 
  
Figure 3.21: The openings on the façades of the buildings on İstiklal Avenue 
Openings that frame are not only the windows of the buildings but also the arcades 
of the passages or churches that reveal the life behind them and when looked from 
the inside, they frame the exterior. The triple arcade on the entrance of St. Antoine 
Church offers fragmental views of the church building, inside the courtyard. While 
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the user/viewer/perceiver/observers approaching to the church or passing by, they 
gain an aesthetic comprehension through experiential continuum of the overlapping 
incomplete views that the openings provide.  
 
Figure 3.22: The entrance of St. Antoine Church 
Interviewee 8 and 11 point out that the user/viewer/perceiver/observers are recently 
introduced to a new way of perceiving the avenue and its people, through the 
openings of the cafés and restaurants. The wide glazed openings on the ground 
floors as well as upper floors of the various cafés and restaurants and even the art 
galleries such as Yapı Kredi Kazım Taşkent Art Gallery or Garanti Platform, frame 
the movement of crowd in the avenue, like a cinematographic view. The interviewee 
8 claims that the costumers of the cafés and restaurants are watching the crowd as 
if there is a view of the Bosporus and he asserts that he enjoys being both the 
subject -who watches- and object -who is being watched- of the reciprocal 
relationship, that he constituted through architectonics of the in-between public-
private place and the people who constitute the public. The interviewee 11 states 
that this application disregards the individuals who have a purpose that makes them 
individuals, and it does not fit in the sprit of the avenue as well. Nonetheless since 
the public sphere is constructed though the mental process of the individuals as 
subjects and their physical presence as the objects of the public sphere, in space-
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time the individuals constitute a whole with the place through their perceptions and 
experiences. The interviewee 21 mentions that the life in the metropolis -which is 
one of the extensions of globalized world- is a natural process that makes the 
individual an object of a staring of the individuals in the same space-time. Therefore 
it is possible to be realized in İstiklal Avenue as a public sphere, through the glazed 
windows of the openings that frame the crowd as well as the people behind the 
display windows of the cafés or restaurants. 
 
Figure 3.23: Display window of a café on İstiklal Avenue 
The portals of the passages on the avenue give clues, indications of the life where 
the user/viewer/perceiver/observers can find something akin to themselves. The 
user/viewer/perceiver/observers perceives a message through the spatial 
configuration of the openings, for instance the portals might be tiny and concealing 
like Hacopulo (Danışman) Passage, or like Aznavur Passage, small but welcoming, 
or like Atlas Passage, large and inviting. The reciprocal relationship between the 
user/viewer/perceiver/observer and the architectural components makes the 
user/viewer/perceiver/observer act, such as stepping out from the crowd of the 
avenue and going inside, looking at the shops or walking through the passage which 
opens up to another street or a secret courtyard, or interfere by just enjoying the 
view it offers, from the avenue such as the people getting in or having a chat with 
the salesman. It is also a different experience, when the user is standing inside the 




Figure 3.24: Entrance and inside of Hacopulo Passage 
The entrance of the passages also give hints about the functions they host, such as 
modest portal of Cite De Péra, which accommodates restaurants, or appealing 
portal of Cite De Rumelie, which accommodates a mixture of functions such as 
shops, cafés and various art ateliers, or display screens placed on top of the 
entrance of Aleppo (Halep) Passage which accommodates a movie theatre together 
with the other functions it hosts.  
There are number of passages that are not inviting the 
user/viewer/perceiver/observers in, because of their spatial languages or visual 
condition that the interviewees point to. Their gateways are not very obvious or 
attractive for people according to interviewee 2 and 17, or lost their historical values 
through the unsuccessful restorations their façades had faced as interviewee 5 
emphasises. In regard to the neglected buildings as well as passages interviewee 6 
and 16 mention that not only their entrances are unnoticeable but the interiors are 
not designed or resorted according to the spatial qualities that can offer 
user/viewer/perceiver/observers various spatiotemporal experiences from outside 
and inside, through inviting portals or framing openings. Considering this the 
individuals construct (and re-construct) public sphere today, not in a place of 
ultimate harmony, but also in the contradictory spatial or temporal conditions; 
however the spatial configuration should offer possibilities to the individuals to 






3.2.6 Roofs that encompass / Canopies that centre 
Moore (1994, 127) states that the roof of a building does not only cover and shape it 
but it is also what defines its place in the urban, its use and worth. 
On the avenue, the wires of the electric tram and the lighting and decoration with the 
advertisement banners knit a net as an upper covering above the avenue. Although 
the design of the decorations is not sophisticated enough as most of the 
interviewees agree, they shape a space above, especially at night, when all the 
lights are on. The buildings and the storey additions of them rise high, and the 
user/viewer/perceiver/observers do not perceive the sky as an encompassing 
element that gives the awareness of presence, not anywhere else but in a certain in-
between public-private place, İstiklal Avenue. The continuity of these decoration 
elements are not blocking the view of the user/viewer/perceiver/observers, yet it 
builds a contrast with the void that the avenue establishes together with the 
ornamented façades of the buildings, and the user/viewer/perceiver/observer gains 
a sensation of an encompassed whole.  
 
Figure 3.26: The net above İstiklal Avenue 
The buildings on İstiklal Avenue are generally seven or eight stories high (the range 
differs between 2 and 9) and the avenue is not large enough to perceive the roofs of 
the buildings or the silhouette they compose together. Nevertheless the 
user/viewer/perceiver/observers experience the roofs and sense the meanings they 
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embed to the space, from the inside. It is not the view of the shapes that the roofs 
have, but the various kinds of encompassing feelings that the 
user/viewer/perceiver/observers construct through these upper coverings. The 
user/viewer/perceiver/observers, who gather in a certain location at a time for a 
certain social, cultural or economic action, are not independent from the sensation 
they gain through the spatiotemporal experience of that place and its people. The 
roof encompasses the building and also the user/viewer/perceiver/observers and 
activities of the building. The roof offers them a shelter and at the same time shapes 
their positions in that place, thus the user/viewer/perceiver/observers become aware 
of their presences. For instance the white plastered groin vaults of Narmanlı Han or 
Hacopulo (Danışman) Passage and the ornamented vaults of Cite De Rumelie offer 
continuity, with a rhythm the pattern they constitute and make the 
user/viewer/perceiver/observer walk through the passage in a pleasure. Today, the 
choreographed movement of the user/viewer/perceiver/observers are diminished 
unfortunately, in Cite De Rumelie, because of the usage of intense lighting elements 
for the display objects but not designed together with the passage, to bring together 
the shops and the passage, to offer the user a complete understanding of the place 
for socio-economical activities. Overloading the exterior of the shops with display 
objects, almost up to the vaults like in Hacopulo Passage, which also blocks the 
user/viewer/perceiver/observer’s grasping of the essence that the vaulted space 
offers, and prohibits the user/viewer/perceiver/observer from asking questions and 
interacting with in a public sphere through spatial dynamics. 
   
Figure 3.27: Cite De Rumelie      Figure 3.28: Hacopulo Passage 
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The glazed vaults of Cite De Péra or Syria Passage are offering diverse 
experiences to the user/viewer/perceiver/observers. Cite De Péra is three storey 
high building which is reconstructed and decorated and became completely new. It 
hosts restaurant enterprises in the entrance floor and upper levels. The passage 
opens up to a gallery with a glazed dome, where the light is filtered to inside that 
envelopes the spacious and obscure interior of the passage. Syria Passage is tall 
building with 7 stories high, and the passageway is covered with glass roof at the 
top. The light drains all the way through the levels and also the bridges linking the 
opposite sides of the building at each level, making little shadow games in the 
dramatic void. The spatiotemporal experience of the user/viewer/perceiver/observer 
of the glazed vaults and dome of Cite De Péra is different than the sensation he/she 
achieves through the glazed vaults of Syria Passage.  
  







3.2.7 Markers that command / Allies that inhabit 
Lyndon and Moore (1994, 151) assert that “monuments, towers, obelisks and the 
like command the attention” of the user/viewer/perceiver/observers and “mark a 
centre”, while the elements more close to human scale such as columns and 
statues, accompany the inhabitation of the user/viewer/perceiver/observers and also 
“stand in” for them if they are not present.  
İstiklal Avenue, itself used to be a mark of European lifestyle in the city of İstanbul in 
the period of Ottoman Empire and also in Republic of Turkey. Today the 
resemblance of the avenue to European lifestyle is still one of the controlling 
markers for the user/viewer/perceiver/observers. Most of the interviewees first 
visited the avenue because of the attention it draws or curiosity it evokes as a centre 
of entertainment, culture and commerce. Interviewees 9 and 17 mention that like in 
other countries İstiklal Avenue is the ‘main street’ of İstanbul. In this regard the 
image of the avenue as a ‘main street’ itself is a marker, which the individuals can 
relate themselves to and constitute a common memory due to the occurrence of 
public sphere. 
Unlike Galata Tower of Galata, İstiklal Avenue do not have a certain marker, that 
allow the user/viewer/perceiver/observer to confront from far away, in the skyline 
which introduce him/her to the avenue. Nonetheless on the avenue, it is very 
common for the user/viewer/perceiver/observer to coincide with familiar allies.  
Republic Monument, in Taksim Square is a strong ally, which is not overwhelming 
on the square but recalling the heroic figure of the people establishing Republic of 
Turkey. It carries the iconographic narration of the Turkish War of Independence 
and the Turkish Revolution movements. The user/viewer/perceiver/observers find 
their own presences through the reciprocal relationship between them and the 
historical recollection of the monument, in a space-time relation. Interviewee 22 
states that Republic Monument in Taksim Square is one of the three markers that 
points to threshold in the historical development of public sphere in İstiklal Avenue 
after the establishment of Republic of Turkey. He asserts that Republic Monument 
in Taksim Square is a product of 1st Nationalist Stream, which is built by the 
businessmen of İstanbul to thank republic. After the protestations in 1980s it has 
been prohibited to use Taksim Square as a place for protestations but it is only open 
for ceremonies that thanks the republic in the name of the public and recognizes the 
government authority. Today the loss of the character of Taksim Square as a square 
is related to the end of commanding role of the monument as a place for collective 
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human agency, except for offering thanks to the republic. In this regard Republic 
Monument together with Taksim Square does not fulfill its duty as a part of the 
public sphere, since the individuals are not able to interact and intervene with the 
public authority or whatever the marker and the place symbolizes. 
 
Figure 3.32: Republic Monument in Taksim Square 
The interviewee 22 state s that the second marker that indicates another 
resemblence of public sphere in İstiklal Avenue is Republic Monument of 50th Year 
of the Republic, located in Galatasaray Square, by Şadi Çalık, which represents the 
liberalistic movements in 1970s. Today, the protestations taking place in the square 
are mostly complaining the government for something. Occurrence of public sphere 
today, through the human agency as one of the ways of spatiotemporal experience, 
is related to the commanding role of the Republic Monument as a marker for 
liberation.  
The interviewee 22 affirms that Tunnel Monument by Ayşe Erkmen does not contain 
the tension that the Republic Monument in Taksim Square has and points to another 
threshold of public sphere on the avenue. Tunnel Monument, as a marker 
represents the civil will, where the human agency is related to cultural and social 
protestations or performances rather then political. Tunnel Square with its spatial 
configuration is commanded with the Tunnel Monument is a festive like in-between 
public-private place where the public sphere is experienced through various 
confrontations, interactions and even encounters with the place and its people. 
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The huge green iron door of Galatasary Lyceum with gold covered ornaments and 
marble columns on both sides, stands in the Galatasaray Square, commanding the 
square and making it a locus for the gathering of the 
user/viewer/perceiver/observers together with the 50th Year Republic Monument, at 
the same time links the past to the present and reminds the presence of former 
user/viewer/perceiver/observers, former human agencies.  
 
Figure 3.33: Portal of Galatasaray Lyceum 
The statue of St. Mary the Virgin on the entrance of the Dutch Chapel, welcomes 
the user/viewer/perceiver/observers of the avenue and watching over them as a 
religious figure inhabiting on the avenue. The feeling of safety it diffuses and 
calmness it brings to its neighborhood is private to user/viewer/perceiver/observer of 
the chapel as well as the user/viewer/perceiver/observers of the avenue, who are 
passing by the chapel. 
 






3.2.8. Shapes that remind / Ornament that transmits, transforms, and encodes 
The certain shapes of the structures are placed in the lives and social memories of 
the user/viewer/perceiver/observers that reminds belongingness and togetherness. 
Ornament is more than just a visual element that decorates the structures; it pulls 
our attention and sheds light on the meaning of the structure, its significance for the 
society (Lyndon and Moore 1994, 233). İstiklal Avenue as a public sphere 
constitutes diversity of economical, social, cultural and political codes, which are 
also embedded in the tangible and intangible aspects of shapes and ornaments. 
The crowd in the avenue can be referred as one of the most obvious shapes of 
İstikal Avenue. Interviewees 8, 11, 13 and 23 point to the crowd -which means 
people from every sort, type, race, religion, class and so on- reminds the 
user/viewer/perceiver/observers that they are in the avenue, sharing a common 
place as well as memories and values constructed in that place. The individuals -as 
the subjects of public sphere- generating the crowd, becomes a shape -as an object 
of the public sphere- that reminds the individuals and the people of that place their 
belongingness and recalls a togetherness in the avenue. Interviewee 10 mentions 
that the music coming out of the shops, bookshops or cafes, is one of the shapes 
that reminds the avenue. Interviewees 12 and 16 emphasize that the historical tram 
is a shape that is a reminiscent of their presence in İstiklal Avenue. 
 
Figure 3.36: A view of the crowd and the tram in İstiklal Avenue 
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The user/viewer/perceiver/observers, in their journey on the avenue or in the 
labyrinthine streets, confront with various religious buildings such as a church, a 
chapel or a mosque. The confrontation of the user/viewer/perceiver/observers is not 
just with the buildings themselves but the social, cultural economical symbols that 
they carry on, with their shapes. Today the religious buildings do not only function 
as places for religious service but also they remind the 
user/viewer/perceiver/observer the co-existence of a multi-cultural society as the 
interviewees 7 and 15 also mention. The user/viewer/perceiver/observers gain an 
awareness of the avenue as a public sphere, through the recollections of these 
shapes and reproduce their significance over and over again with their 
spatiotemporal experiences regarding the place. In this regard, today the shape of a 
Turkish bath gives clues to the user/viewer/perceiver/observers other than just being 
a place for bathing, an Armenian or a Rum school building include more meanings 
than just being a place for education, the consulate buildings of France, Holland, 
Russia and many others symbolize and remind meanings even concerning the other 
societies in the space-time. Furthermore interviewee 3 and 26 mention that French 
Consulate marks the entrance of İstiklal Avenue and interviewee 21 points out that 
this building block is a significant element in the avenue. Interviewee 18 states that 
the cliché of East-West difference is materialized through the scattered garden of 
Galata Mevlevihanesi, which at the same time has a kind of order in itself with 
century old trees, and the neatly cut grass and orderly placed trees in the garden of 
Swedish Consulate. Considering this when the individual interacts with these 
shapes in a subject-object relation, he/she sets truth into work, discovers the multi-
layered cultural and social accumulation of the society the same time the 
user/viewer/perceiver/observer becomes a part of public sphere which articulates 
this accumulation. 
   
Figure 3.37: Churches and mosques confronted in İstiklal Avenue 
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Interviewee 25 mentions that the subcultures accommodate in İstiklal Avenue or 
neighboring streets such as various folksong bars and cafes, rock bars and other 
entertainment enterprises. The subcultures find their private spaces in the avenue, 
which provides a tension of public-private and makes the avenue a public sphere. 
Interviewee 14 and 17 mentions that in the globalized world the pedestrian streets 
for shopping are turned into a single international format with the chain brands they 
accommodate, “which is both good and bad” adds interviewee 17. Although the 
avenue has a unique topological shape and spatial configuration the 
user/viewer/perceiver/observers recognizes the avenue, through the international 
brands it accommodates as the shapes that reminds them, they are in the main 
street, which is good for the orientation of the user/viewer/perceiver/observers. 
However having the same language in all the cities is making the cities less 
interesting and adventurous. The individual constructs the public sphere in the 
avenue through this paradoxical condition of being unique and familiar at the same 
time, recognizing and discovering simultaneously. In this regard, it can be 
mentioned that the public sphere formed in globalised world is not a smooth 
surface/sphere. 
The historical buildings still standing on the avenue and its neighboring streets are 
modest but significant examples of art-nouveau, art-deco or neo-classical styles, 
built with high quality materials and decorated with delicate ornaments. Botter 
Residence, Cercel d’Orient, Cite De Rumelie, Cite De Péra, Syria Passage, Palais 
de Cristal and many others transmit the artistic and architectural approaches of their 
designers, through their ornaments, which transform the building and ascribe 
historical, cultural and social codes to it. The user/viewer/perceiver/observer 
constitutes a dialogue, a reciprocal relationship with the structure through the 
encoded ideas that ornaments transmit, where he/she re-discovers and decodes the 
intangible aspects of the structure he/she confronted, as interviewees 10 and 11 
also mention. Furthermore the shapes of the buildings as the passages takes on 
much more than just being a space of commercial activity as interviewee 25 
mentions, they also offer an artful journey to the other side of the building, and 
remind the user/viewer/perceiver/observers the European style of shopping that the 
industrialization/modernization brought up. The individual experiences tangible and 
intangible/sensible dynamics of İstiklal Avenue, and understands the multi-layered 
and multi-dimensional public sphere, through the social as well as personal 
meanings and values that are embedded in the shapes and ornaments as well as 





In this section of the research, İstiklal Avenue, as a sample, is interpreted as a 
public sphere. It compromises more than a public place because it does not only 
have a nostalgic/romantic and harmonious togetherness of reconciliation, nor it is a 
public space produced to serve as a tool for capitalist act of consumption. İstiklal 
Avenue has a multi-layered structure that includes contradictions –of different 
individuals, of old and new, of safety and danger, etc.- and 
belongingness/togetherness –of a group of people, of memories, etc.-, provides 
space-time shifts and also causes space-time compressions, sets free and also 
makes obligations, transforms the user/viewer/perceiver/observers as well as they 
transform the avenue, the in-between public-private place. İstiklal Avenue is like an 
open-ended work of art that the user/viewer/perceiver/observers of the avenue 
produce and re-produce their own realities concerning the place, as singularities 
from their unique spatiotemporal experiences, yet these different realities, as a 
multiplicities, find ways to interact with each other as much as the place, which 
forms a public sphere.  
 
Figure 3.39: Diagrammatic interpretation of the multi-layered structure of 
architectonics in İstiklal Avenue 
In this research the concept of public sphere is re-scrutinized through the effects of 
architectural elements and compositions, on the critical individual in experiencing 
the space-time. The architectural elements of the İstiklal Avenue are not only static 
images of certain codes, but rather through the architectural elements that the 
individuals experience a sense of place and constitute a public sphere. Therefore 
İstiklal Avenue is evaluated more than just a physical entity, in regard to its spatial 
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and temporal configuration/web of relations that forms and re-forms itself via critical 
individuals. 
As a result, although the architectonics constituting the architectural environment is 
indivisible from the public sphere, it is more than just a physical space. The 
phenomenon of public sphere is ‘n’ dimensional in regard to the multiplicity of 
spatiotemporal experiences of the individuals because of the space-time relations 























What is public sphere? Where are the limits of public space and private space is 
drawn today?  Where do the individual stand in the globalized world, as the subject 
and object of both public and private spheres? How can an understanding of public 
sphere be achieved in an architectural environment? The search for the answers of 
these questions constitutes the aim of this research.  In this scope phenomenon of 
public sphere as a spatiotemporal experience is re-defined, in the globalized/post-
modern world, through a relation web of the space-time relations, spatiotemporal 
experience and critical individual. In regard to the relation web of public sphere, an 
architectural environment is pointed as the in-between public-private place, to apply 
a sort of spatiotemporal experience model for understanding the deeper meaning of 
the public sphere.  
The appearance and development of public sphere is evaluated with its opposite, 
private sphere, and it is emphasized that “sphere” refers more then just a physical 
space. It has been demonstration that the public sphere is a mental process of the 
individual; therefore, in order to understand the perception of the individual in the 
globalized world, openings have been made for space-time relations and 
spatiotemporal experience. 
The space-time relations are pointed out in order to understand the relations of the 
individuals and moreover, their need for space-time. In this regard it has been 
mentioned that each individual experiences space-time as different realities. As a 
result, in the globalized world, the shift of space-time in favor of time affects the 
spatial perception of the individual. In order to grasp the spatial perception of the 
individual and the relation between the space-time notion and public sphere 
phenomenon spatiotemporal experience is scrutinized. 
From the standpoint of the individual, perceiving and experiencing the spatial 
extension and temporal duration is evaluated, which is referred as the 
spatiotemporal experience. Furthermore, in the conditions of the globalized world, 
spatiotemporal experience is interpreted as a tool for approaching public sphere 
from an architectural environment in phenomenological understanding. 
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In the globalized world, in regard to the individual’s perception of the space-time and 
spatiotemporal experience of public sphere, re-defining public sphere requires re-
thinking of the individual as well. Consequently the critical individual is defined as 
the person who has a private sphere in search for a public sphere and aims to 
interact with the place and its people, on behalf of re-construction and 
transformation of the him/herself and belongingness/togetherness to place and its 
people. In considering this, the individual is in nomad object-subject relationship with 
the space-time where he/she can produce the public sphere, and hence, the spatial 
counterpart of public sphere as in-between public-private place is studied.  
In-between public-private place refers to two key concepts; “in-between public-
private” as the condition of public and private spheres in the globalized world, and 
creation of “place” opposed to production of space as a tool of capitalization. As a 
result, it has been stated that the public sphere phenomenon as spatiotemporal 
experience of the individual, takes place in in-between public- private places.  
İstiklal Avenue is observed as theory-laden with the phenomenon of public sphere, 
in the globalized world. In this regard, a kind of spatiotemporal experiencing model 
is applied to İstiklal Avenue, and the production and re-production of public sphere 
in the avenue is interpreted through the architectonics and spatial configurations, 
which constitute the in-between public-private place, such as axis, paths, openings, 
slopes, borders, ornaments, shapes and so on. As a result the multi-layered 
structure of İstiklal Avenue includes the spatial potentials as an in-between public-
private place that provides the individual to produce and re-produce the public 
sphere as spatiotemporal experience.  
The architectural design is a process, it is not a closed device and isolated from the 
dynamics of the world that is inhabited, neither its duty is just to produce space and 
not consider the results for the individuals. In considering this, re-defining public 
sphere is a requirement for architecture as a social, cultural, economical, and even 
political discipline, in the globalized/post-modern world, where the space-time 
compressions are faced, public and private spheres seem to fall apart and even 
encounter destruction. In conclusion, understanding and interpreting public sphere 
as spatiotemporal experience, through phenomenological approach to in-between 
public-private place -which is neither a nostalgic place nor heterotopias- provides an 
opening for the architectural praxis to take counter-action against the impositions of 
capitalization, in favor of architectural -which has social, cultural, economical and 
political aspects- environments, which can offer potentials for dialectical movements 
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APPENDIX A.1 : In-depth Interviews conducted with the users of Istiklal Avenue 
In-depth Interview Group 1 : Full-time Users 
In-depth Interview 01 
Kaç yaşındasınız?  
35 
İstiklal Caddesine ilk ziyaretiniz ne zaman oldu?  
Yaklaşık 20 sene önce. 
Neden? 
İş için. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla gelirsiniz? Neden? 
İşim gereği her gün. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? 
Evet.  
Neden? 
Alıştık, sanırım ondan. Ama eskiden insanlar alışverişe geliyorlardı. Şimdi sadece 
barlar eğlence ve gıda sektörü için geliyorlar. 
İstanbul’da sık olarak/ belli bir periyotla gittiğiniz diğer yerler nerelerdir? 
İstiklal Caddesi ile oraları karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?  
Eminönü, Şişli, Pangaltı’yı sayabilirim. Buranın diğer yerlerden farkı burada daha 
çok çeşit olması... 
Caddenin üzerindeki yerleri mi ara sokaklardaki yerleri mi tercih ediyorsunuz? 
Sizin için ikisinin bir farkı var mı?  
Cadde üzerindeki yerleri tercih ediyorum. Ara sokaklarda çok fazla kafe ve bar var. 
Cadde üstü daha çok alışverişe yönelik. İnsanlar alışveriş için cadde üzerini eğlence 
için de ara sokakları tercih ediyorlar. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için ne anlam taşıyor?  
Onlar çok güzel, yaşanmışlık, tarih var. 
İstiklal Caddesi’nin görünür sınırları var mıdır veya görünmez sınırları 
hissediyor musunuz?  
Ara sokaklar ve İstiklal Caddesi birbirinden ayrılıyor. 
Cadde sizin için sadece bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa 
caddede sadece yürüyor olmaktan da hoşlanıyor musunuz?  
Bir araç olarak kullanıyorum. Ancak hoşuma gidiyor. 
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İstiklal Caddesinde insanları izlemekten veya izlenmekten hoşlanıyor 
musunuz? Neden? 
İzliyoruz tabi, bir tür iletişim oluyor ve vitrinin arkasından insanları inceliyoruz. 
İstiklal Caddesi’nde gitmeyi tercih ettiğiniz yerler (kafe, bar, restoran, dükkan, 
vb.) nerelerdir? Neden? 
Cadde üzerindeki gıda yerlerini tercih ediyorum. 
Pasajları ziyaret etmekten, orda vakit geçirmekten hoşlanır mısınız? Neden? 
Evet. Onlar da caddeye ayrı bir kimlik veriyorlar, tarihi oluşlarıyla. 
İstiklal Caddesindeki aydınlatma elemanları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce 
onların aydınlatma elemanı olmaktan fazla (mesela bir üst örtü olmak gibi) bir 
görevleri var mı? 
Aydınlatma elemanları iyi oldu ancak yetersiz. 
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini nasıl tanımlarsınız? 
Eskisi gibi değil. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor, hissediyor musunuz? Bu sizi 
nasıl etkiliyor? Bu değişim caddeyi nasıl etkiliyor / etkileyecek? 
Eskiden binalar ile zemin kaplaması bütünleşiyordu. Artık zemin çok ayrı duruyor. 
Ve ağaçların kalkması da burayı çok etkiledi. İyi bir değişim olmuyor. Gelen insanlar 
da artık sadece eğlence için arka sokaklardaki barlar için geliyorlar. Alışverişe 
gelmiyorlar. 
Taksim-Galatasaray ve Galatasaray-Tünel arası bir fark hissediyor musunuz? 
Neden? Mekana dair bir farklılık tanımlayabilir misiniz? 
Evet, Taksim-Galatasaray arası daha yoğun. Tünel tarafı yeni yeni açılan yeme-
içmeye yönelik yerlerle yeni yeni hareketlenmeye başladı. 
İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminizle ilgili olarak eklemek istediğiniz başka bir 
şey var mı? 
Eskiden daha büyülü bir yerdi. 
 
In-depth Interview 02 
Kaç yaşındasınız?  
31. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiniz? 
1990 senesinde.. 
Peki neden geldiniz? 
İş için, çalışmak için geldim. 
Peki ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Her gün buradayım. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? 
Şu an için değil.. 
Daha önce ile ne gibi bir fark görüyorsunuz? 
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Daha önceden gelen müşteriler daha çok aile müşterisiydi, insanlar gezmeye, 
sinemaya, restoranlara yemek yemeye geliyorlardı ama şimdi biraz daha değişti.. 
Nasıl? 
Artık daha çok gençler gelmeye başladı, barlara gidip, kafayı çekip, insanları 
huzursuz etmek için geliyorlar. Özellikle Cumartesi geceleri saat 2’den sonra felaket 
bir duruma geliyor. Kalite olarak bir düşüş var, Vakko’nun kapanması da buna en 
büyük örnektir.  
İstiklal Caddesi dışında sık periyotlarla gittiğiniz başka yerler var mı? 
Kadıköy’de Bahariye caddesi, Bakırköy’de İstanbul Caddesi, Şişli’de Rumeli 
Caddesi var. Oralarda kalite biraz daha yüksek. 
Nasıl Farklar görüyorsunuz? 
Orda insanlar daha çok aile müşterisi, aileleriyle beraber geziyorlar, sonuçta 
alışveriş yapmak, beraber gezmek, yani çevreyi pek rahatsız edecek tipler yok, ama 
İstiklal Caddesi’nde çok rahatsız eden tipler var. Mesela bir bayan gelip de çok rahat 
gezemez burada, özellikle Pazar günleri.  
Cadde üzerindeki yerleri mi tercih ediyorsunuz yoksa ara sokakları mı? 
Cadde üzerindeki yerleri. 
Neden? 
Bana göre İstiklal Caddesi’nin her sokağında ayrı bir tehlike var.. Ama cadde 
üstünde tam bir emniyet yoka ama gene de %80 bir emniyet var..  Yakında 
kameralar ile her taraf izlendiği zaman bence daha iyi olacak. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam ifade ediyor mu? 
Tabi mesela şu an kiracısı olduğum yer 500 senelik bir han ve içeri girdiğiniz zaman 
her taraftan bir tarih kokusu geliyor.  
Peki çekici gelen yanları nelerdir? 
Mesela Rumeli Pasajı’nı görmek, Mısır Apartmanı’nı görmek, Afrika Han’ı girip 
görmek.. Bunlar çok güzel ve çok sağlam yapılar, bugün yapılamayan yapılar. Bu 
yapıları gezmek tabi ki zevkli bir şey tabi ki İstiklal Caddesi’ni gezmeye gelenler 
bunları biliyorlar mı onu bilmiyorum.   
Sizce İstiklal Caddesi’nin görünen veya görünmeyen sınırları var mı? Cadde 
ile ara sokakların ayrı olduğunu söylemiştiniz, bunun dışında da başka sınırlar 
var mı? 
Bana göre İstiklal Caddesi’nin en tehlikeli günü yılbaşı günü.. Saat 11’den sonra 
bence ailelerin gelmemesi lazım. Çünkü 365 gün ağzına içki koymayan adam o gün 
içiyor ve potansiyel bir tehlike yaratıyor. Onun dışında, ben sabaha kadar burada 
olduğum için Cumartesi günleri 3’ten sonra travestiler geliyor, birbirlerine bıçak 
çekiyorlar. Bu cadde üzerinde oluyor tabi, ara sokaklarda ne oluyor ben bilmiyorum.  
Cadde üzerinde yürürken veya bir yerde dururken kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Cadde sizi bir yerden bir yere ulaştırmakta bir araç mı 
yoksa bir farklı bir amaç mı? 
Benim işyerim burada olduğu için benim tek bir amacım var işyerime gelip işimi 
yapıp sonra da eve gitmek... 
Gezme ortamında bulundunuz mu veya bulunmak istiyor musunuz peki? 
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Ben 18 senedir burada oldum için her yeri gördüm, işimin arasında bazen sinemaya 
gidiyordum. Ama çok tercih ettiğim bir cadde değil artık. Bir Bahariye Caddesi 
varken, bir Rumeli Caddesi varken, burayı pek düşünmüyorum. 
Tünel’deki mekanlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Tünel’e birkaç tane iyi mağaza geldi ama tünel’in bir gerçeği var akşam saat 9dan 
sonra biter orası. Ama Galatasaray’dan yukarı Taksim’e kadar olan yer, sabaha 
kadar devam eder.. 
Peki kendinizi buradaki insanlara ve mekana yakın hissediyor musunuz, nasıl 
bir ilişki var?  
İşin gerçeği sabahtan akşam 7’ye kadar kendimi çok rahat ve gelen insanlarla yakın 
hissediyorum ama ondan sonra insanlar aşırı derecede değişiyor, o insanlarla 
kendim arasında bir bağ kuramıyorum. burada olmaktan tabi ki mutluyum, tabi ki 
keyifliyim, sonuçta burası İstiklal Caddesi. 
Cadde üzerindeki pasajlarla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Onların cadde 
ile ilişkileri ve caddeye etkileri üzerine.. 
Bence buradaki en güzel pasaj Rumeli Pasajı. Ve orası bana yetiyor. Ama bir Afrika 
Han’ı da görmüşlüğüm var, Mısır Apartmanı’nı.. Atlas Pasajı şu zamanlar biraz daha 
renklendi. Ama  buraya gelen insanların çoğunun bunlardan haberi yok, burası 
sadece barlardan oluşan bir yer gibi, gidilip içilecek...  
Ortaya çıkarılmayan bir zenginlik, bir potansiyel mi olduklarını 
düşünüyorsunuz?  
Kesinlikle. Bence ortaya çıkarılmıyor bu zenginlikler. Rumeli Pasajı’nı gelip 
soruyorlar ama gezmek için değil, bara gitmek için. Yani insanların dikkatini 
çekebilecek yerler olarak düzenlenmiyorlar. Örneğin aşağıda Balık Pazarını ve 
yanında Çiçek Pasajını yenilediler, çok tatlı bir yer haline geldi ama Balık Pazarına 
gene girişlerde sağlı sollu gene seyyar satıcılar var. Nostaljinin kaybolmasına neden 
oluyorlar, çok kaliteli bir yerken onun kalitesini düşürüyorlar. 
Aydınlatma elemanları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Binaların kendi 
aydınlatmaları olsun, caddenin üstünden giden aydınlatma elemanları olsun.. 
Aydınlatmalar güzel oldu. Reklamın kalkması daha iyi oldu, caddeyi rahatlattı. 
Biliyorsunuz bir ara ağaçlar vardı, çok rahatsız ediciydi, onların kalkması çok güzel 
oldu. 
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla veya biçimlerle karşılaşabiliyor 
musunuz? Mesela size İstiklal Caddesi’nde olduğunuzu hissettiren, o mekana 
özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat 
İstiklal Caddesi’nde sadece fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz.. 
Fransız Sokağı bunlardan bir tanesi bence. Girildiği zaman çok güzel değişik bir 
sokak. Cadde üzerindeki kiliselerin olması. Cami benim hemen yanı başımda o 
yüzden kendimi yakın hissettiğim bir biçim olduğunu söyleyebilirim. 
İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Yılbaşı gecesi eğlence adı altında, konserler yapılıyor. Bence bu konserler caddeye 
hiçbir fayda sağlamıyor, artı zarar getirdiğini düşünüyorum.  Çünkü her kesimden 
insanlar gelmeye başlıyor, her kesimden insana saygım var ama o gece içildiği 





In-depth Interview 03 
Kaç yaşındasınız?  
35. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiniz? 
12 yaşlarında  
Peki ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Her gün. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak tanımlanabilir mi? 
Evet. 
Size çekici gelen yönleri nelerdir? 
Her şeyi, kalabalıklığı, mimarisi, insanları.. Bir de alıştığımız bir yer herhalde ondan. 
İstiklal Caddesi dışında sık periyotlarla gittiğiniz başka yerler var mı? 
Bağdat Caddesi. Karşıda oturuyorum ben.. 
İstiklal Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında bir karşılaştırma yaptığınız zaman 
neler söyleyebilirsiniz? 
İkisi de iyi birer cadde ama sonuçta İstiklal Caddesi genelde herkesin geçtiği bir 
cadde; bir işi olan, görmek isteyen.. Ama Bağdat Caddesi orda oturduğumuz için 
mecburen alışveriş yapmak için gidiyoruz. Sonuçta buraya işimiz için geliyoruz ama 
işimiz olmasa da senede bir iki kere gelmek isterdim.  
İstiklal Caddesi’nde cadde üzerini mi yoksa ara sokakları mı tercih edersiniz, 
gezmek istediğiniz zaman?  
Caddenin üzerini. 
Cadde üzerini tercih ettiğinize göre aralarında nasıl bir fark olduğunu 
düşünüyorsunuz? 
Ara sokaklarda daha çekici gelen bir şey yok. Cadde üzerinde mesela mağazalar 
var, çeşitli binalar var, sinemalar var. Ara sokaklarda ise daha çok kafeler var, ve 
bana daha tehlikeli gibi geliyor.  
İstiklal Caddesi’ndeki binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? Ne gibi? 
Taşıyor tabi taşımaz olur mu... Burada yaşanmışlık var, o insana daha bir huzur 
veriyor daha bir farklı hava katıyor insanın tarihiyle karşılaşması. Yeni yerlerde o 
havayı bulamıyorsunuz.  
Sizce İstiklal Caddesi üzerinde görünür veya görünmeyen sınırlar var mı? 
Bizim için öyle sınırlar yok da, bilmeyen insanlar için olabilir.  
Cadde sizi bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa daha fazla bir anlam 
ifade ediyor mu?  
Tabi biz bir araç olarak da kullanıyoruz ama farklı şeyler için de geliyoruz. İşten eve 
döndükten sonra tekrar buraya gelme imkanımız oluyor, tiyatro gibi sosyal aktiviteler 
için geliyoruz. Sonuçta İstanbul’un en merkezi yeri. 
İstiklal Caddesi’nde insanlar sizi izliyor mu veya siz insanları izliyor musunuz? 
Bu nasıl bir iletişim vb oluşturuyor, vitrinin arkasında duran biri olarak da? 
Tabi insanlara bakıyoruz, onları inceliyoruz. Çok farklı, değişik insanlar geçiyor, 
onları görüyoruz. Bazı insanlar da devamlı geçtiği için onlara karşı bir alışkanlık da 
var. Bu yerin insanları ile bir tanışıklık hissi veriyor. 
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Pasajlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onlara gitmekten hoşlanır mısınız 
mesela? Neden? 
Bazı pasajlar var onlara girip çıkıyoruz, farklı farklı şeyler görüyoruz. Yanımızda 
Atlas Pasajı var, Beyoğlu İş Merkezi var ilerde.. Tokatlıyan Pasajı’na gidiyoruz ara 
sıra. Oralardaki farklı atmosferi görmek hoşumuza gidiyor ya da alışkanlık var..  
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili olarak gerek binalar 
olsun, gerekse caddenin üstüden geçen aydınlatma elemanları olsun ne 
düşünüyorsunuz? 
Ben ışıklandırma olarak yetersiz buluyorum, akşamları daha da aydınlık olsa daha 
güzel olur. 
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla veya biçimlerle karşılaşabiliyor 
musunuz? Mesela size İstiklal Caddesi’nde olduğunuzu hissettiren, o mekana 
özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat 
İstiklal Caddesi’nde sadece fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz.. 
Karşımızdaki Rumeli Han, çok değişik ve çok hoşumuza gidiyor. Aydınlatılsa ve 
insanlara gösterilebilse çok daha şık ve güzel olur. Girişte Fransız Konsolosluğu var, 
o mesela devamlı gelip geçerken gördüğünüzde İstiklal Caddesi’nin başına geldim 
diyorsunuz. 
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini nasıl tanımlayabilirsiniz? 
Rumlar buralarda çok güzel binalar yapmışlar, mesela aşağıda Mısır Apartmanı var 
, devam ediyorsunuz Sarksyan’ın Suriye Apartmanı var, onlar çok güzel tabi, değişik 
mimarisi olan yapılar. Yeni yapılan binalar da güzel ama onların (eski yapıların) 
daha farklı bir havası var, bizim ilgimizi çekiyor ama herkesin çeker mi bilmiyorum. 
Mesela aşağıda Borusan’ın bir sanat galerisi var, açılışını yaptı. Çok hoşumuza gitti, 
şık bir şey oldu. Öyle binaları tekrardan yapsalar hoş olur gibi.. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz? Eğer varsa bu caddeyi 
nasıl etkiliyor? 
1990’dan beri buradayım, hep iyiye doğru gidiyor gibi gözüküyor. Bir düzelme oluyor 
ama insan profilinin biraz daha değişmesi, kalite’nin yükselmesi gerekiyor. Civardaki 
yerleri düzeltirlerse, mesela Tarlabaşı'nı falan veya ondan aşağısını, gelen insanlar 
daha nezih insanlar olacaktır. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir ayrım var mı?  
Taksim’den Galatasaray’a kadar daha yoğun, Galatasaray’dan aşağıya daha az mı 
yoğunluk var ama orada da binalar daha güzel bence, mimarisi daha hoş, kiliseler 
var mesela.. Bu taraf alışverişe daha yatkın. Devamlı değişiyor aslında, mesela 
karşımızda kocaman bir alışveriş merkezi yapıyorlar, bir katkısı olacak mı görüceğiz. 
 
In-depth Interview 04 
Kaç yaşındasınız?  
32. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa neden ve ne zaman geldiniz? 
İlk kez gezmek için gelmiştim. Beykozluyum ben, 20li yaşlarda gelmiştim. 
Peki ne sıklıkla geliyorsunuz? 
4 yıldır işim dolayısıyla her gün geliyorum. 




Çok kalabalık. Ve çok elit kesim gelmiyor artık, eskiden daha iyiymiş ama artık öyle 
değil sanırım. 
Cadde üzerini mi yoksa ara sokakları mı tercih ediyorsunuz? 
Ara sokaklar daha güzel. 
Neden? Ara sokakları farklı kılan nedir? 
Eğlenmek ve yemek yeme için daha güzel, şık yerler var. Oralar daha elit geliyor 
bana. O yüzden daha iyi.. 
Peki cadde üzerindeki tarihi binalar ne anlam taşıyor? 
Çok beğeniyorum. Geçmişe dair çok fazla iz taşıdığı için mimari yönünü seviyorum.  
Sizce İstiklal Caddesi’nde görünen veya görünmeyen sınırlar var mı?  
Caddeyi derinlemesine bilmiyorum, bildiğim çok az yer var o yüzden yorum 
yapamayacağım. 
Cadde üzerinde yürürken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Cadde sizin için bir 
araç mı? 
Şu an için öyle. 
Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz cadde üzerinde? 
İstiklal Caddesi insan bakımından çok zengin bir yer, her ülkeden her ırktan insan 
var. Her türlü insanı görebildiğiniz bir kalabalık var. 
İnsanları izlemekten hoşlanır mısınız? Veya onların sizi izlediğini düşünür 
müsünüz,  buradan kaynaklanan bir etkileşim oluyor mu? 
Sıklıkla.. 
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla veya biçimlerle karşılaşabiliyor 
musunuz? Mesela size İstiklal Caddesi’nde olduğunuzu hissettiren, o mekana 
özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat 
İstiklal Caddesi’nde sadece fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz veya o 
size İstiklal Caddesi’ne geldiğinizi söyleyen.. 
O anlamda Taksim Meydanı ve arka tarafa bakan kilise, evet işte İstiklal Caddesi’ne 
geldim hissini veriyor.  
İstiklal Caddesinde bir değişim gözlemliyor musunuz? 
Evet, gözlemliyorum. Kaldırımları değişti, eski halinin daha güzel olduğunu 
düşünüyorum. Ağaçları da kaldırdılar, hiç beğenmiyorum, bunu eleştiriyorum. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark gözlemlediniz mi 
daha önce veya bugün.. 
Hayır, bir fark gözlemlemedim. 
İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminizle ilgili son olarak neler söyleyebilirsiniz? 
Çok kalabalık, çok hareketli bir yer. Daha önceden de İstiklal’i ziyaret eden birisi 





In-depth Interview 05 
Kaç yaşındasınız? 
28 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiniz? 
15 sene önce. 
Neden gelmiştiniz? 
Televizyonlarda gördüğümüz, gazetelerde okuduğumuz olayların, davranışların, 
hareketlerin olduğu, Balık Pazarı’nın, Çiçek Pasajı’nın varlığı ve büyüklüğü 
nedeniyle İstiklal Caddesi’ni merak etmişimdir. Marmaris’ten 17-18 yaşlarımda 
İstanbul’a geldim. Taksim’in yaşantısını, nasıl giyindiklerini, merak etmiştim. İstiklal 
Caddesi bundan 2-3 sene önce daha değişikti. Zengin,varlıklı insanlar, kendini bilen 
insanlar vardı. Artık insanlar yavaş yavaş Taksim’den çekiliyor, Etiler’e, Bebek’e 
veya Ortaköy’e gidiyorlar sanırım. Eskiden insanlar gelirlerdi Balık Pazarı’nda 
otururlardı, şimdi yok. Krizden dolayı da kimse gelmiyor. Taksim yılbaşı tıklım tıklım 
olurdu, bu zamanlar gece 3,5 – 4’te bile insanlar yolda yürüyemiyorlardı.  
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Her gün. 
Gittiğiniz başka yerlerle İstiklal Caddesi’ni karşılaştırabilir misiniz? 
Ben Ortaköy, Etiler, Bebek, Levent, Mecidiyeköy’e giderim. Şu aralar oraları 
Taksim’den daha çok seviyorum.  Taksim’den insanlar korkuyor. Ortaköy’e gitmiştim 
mesela 1hafta önce, oranın ortamı ile burası farklı. oradaki insanlarla buradakiler 
çok farklı. Oradaki insanlar korkmuyor, buradaki insanlar korkuyor. 
Peki neden korkuyorlar? 
burada her gün olaylar oluyor. Kadınlar için uygun bir ortam yok, tacizler, iğne 
dağıtmalar. Kadınlar bu yüzden taksime çıkmak istemiyor artık. Erkekler kriz 
dolayısı ile çalışıyor, çalışmıyor, para var mı davası oluyor. Bir bira olmuş 5-6 lira, 
adam içiyim mi içmeyim mi gideyim mi gitmeyim mi davası yapıyor. Eski şartlar olsa, 
kriz olmasa, insanlar daha çok gelir, daha çok alışveriş yaparlardı.  
İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından bir farkı var mı, veya nasıl bir farkı var? 
Şimdi ara sokaklar derken, Küçükparmakkapı, Büyükparmakkapı, Bekar Sokağı, 
Mis Sokak, Nevizade.. Nevizade’nin durumu farklı, Bekar Sokağın durumu farklı, 
bütün hepsi birbirinden farklı.. Kafe-barların olduğu(Küçükparmakkapı, 
Büyükparmakkapı, Gül Sokak), otellerin olduğu (İmam Adnan Sokak), balık ve 
restoranların bir arada olduğu (Balık Pazarı) gibi. Her sokak bir değil. İstiklal 
Caddesi’nde birkaç tane kafe var artı hep giyim. İnsanlar da farklı bu sokaklardaki. 
Yeme-içme potansiyeli olan insan da var, alışverişe gelen insan da. Yabancı turistin 
gelmesi de bizim cebimize para girmesi demek. Dolayısı ile Türkiye kazanıyor ve 
İstiklal Caddesi canlanıyor.  
İstiklal Caddesi’nin tarihi dokusu, tarihi binaları ile ilgili neler 
düşünüyorsunuz? 
Nevizade sokağında yenileme var, eski tarihi hep silmişler, yenileme yapıyorlar. Mis 
Sokak’ta, Bekar Sokak’ta, İmam Adnan’da hala eski binalar var, ve caddede. Diğer 
sokakların hepsini okumaya çalışsak bir tarih akıyor resmen. 
Bu binalarla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? 
Bence tarihi yıkmamak gerek. Mesela Balık Pazarı’nda Ermeni Kilisesi var. Birçok 
yapıyı da Ermeniler yaptırmışlardır. Oysa Ermeniler caddeden kovulmuşlardır. 
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Eski evler binalar yıkılırsa hep yenileme olursa Taksim, Taksim olmaz. Eski tarihli 
fotoğraflarda da görünen kare kare taşlar vardı, yenilene yenilene bu hale geldi. O 
şekli daha güzeldi bence, daha hoştu, eski tarihi çekiyordu. 
İstiklal Caddesi’ndeki bu değişimi (zemin kaplamasının değişmesi, ağaçların 
kalkması vb.) nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bence kötü oldu. Görünüş açısından kötü oldu. Ağaçların kalkması, binaların 
yıkılması, yenileme yapılması.. Ama bir yandan da iyi oldu. Eski binaların yıkılma 
tehlikesi var, o yüzden yenileme bir yandan da iyi. Ama yenileme olmayıp da eski 
korunsa bence daha güzel olur. 
İstiklal Caddesi’nde insanları izlemekten veya onların sizi izlemesinden 
oluşan, bir etkileşim, bir diyalog var mı sizce? 
İnsanlarla artık garsonlar çok kolay iletişim kuruyor, kaç kişi ile diyalog kurduğumu 
bilmiyorum. Taksim’in insanları artık iletişime alışmış.. 
İstiklal Caddesi üzerinde birçok pasaj olduğunu biliyoruz, onları ziyaret ediyor 
musunuz, onları ziyaret ederken neler düşünüyorsunuz, size nasıl bir his 
veriyorlar? 
Ben Çiçek Pasajında çalışan bir insanım. Bu pasajın benim için önemi büyük, çünkü 
dünyaya açılmış bir pasaj. Kitaplara girmiş, açıklamalar yapılan bir yer Balık Pazarı 
ile birlikte. Ancak gelenler Balık Pazarı burası mı diyorlar, evet burası dediğimde 
burasının üstü kapalı fotoğrafını gösteriyor, soruyor. Balık mı alacağım buradan 
yoksa balık mı yiyeceğim diyor. Eskiden tabi balık satılıyordu sadece, iki üç tane 
bakkal ve bir manav vardı. Yenilene yenilene hepsi restoran oldu şimdi. 
Peki mekanı nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu pasajı diğer pasajlarla 
karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz, Afrika Han, Atlas Pasajı, Rumeli 
Han gibi kullanım olarak farklılar ama mekan olarak nasıl? 
Oralarda giysi satıyorlar, Atlas Pasajı, Rumeli ve Terkos Pasajında. Oralar ile 
restoran ve bar olan yer bir değil. Turistler görmeye gezmeye yemeye içmeye 
geliyorlar. 
Mekansal olarak nasıl bir farklılık var? O binaların da tarihi yapılar olduğunu 
söyleyebiliriz.. 
Onlar da eski binalar ama içlerine girdiğiniz zaman yenileme yapmışlar. burada da 
yenileme var ama değişik yenileme, tasarımı bozmamışlar. Mesela tuğlanın üzerine 
beton dökmüş, o zaman da o binanın tarihi kaybolmuş. Yenileme derken binayı 
yıkıp yenileme veya binayı yıkmadan tuğlanın üzerine beton dökerseniz binanın o 
eski görünümünü kaybedersiniz. O zaman eski bina olmaz. 
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili neler düşünüyorsunuz, 
cadde’nin üzerini örten, veya binaların cephelerindeki? 
Bence ışıklandırma güzel, ışık her zaman karanlıktan güzeldir. Ben Fatih’e de 
gidiyorum orada hayat gece bitiyor. Ama Taksim’de devam ediyor, ışıklandırmasını 
beğeniyorum. 
İstiklal Caddesi’nde pek de iyi olmayan bir değişim gözlediğiniz söylediniz. Peki 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark görebiliyor 
musunuz, değişim veya bir kırılma? 
Fark var. Sanırım insanlar yürüyerek Eminönü'ne indikleri için oranın ilişkileri daha 
fazla, daha çok kullanılıyor. 
İstiklal Caddesi’nde kendi yaşantınızla ilgili son olarak neler söyleyebilirsiniz? 
Buraya her gün gidip gelen biri olarak cadde size nasıl duygular sunuyor? 
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Bundan 5 sene öncesinde çok güzel duygular sunuyordu bana. İnsanlar daha 
farklıydı. Daha üst kesim insanların bulunduğu. O zaman çalışmaktan zevk 
alıyordum. Eskiden daha kendini bilen, daha olgun insanlar vardı. Muhabbet etmeye 
içmeye eğlenmeye geliyorlardı, şimdi sadece bir şey içeyim de gideyim diyorlar. 
 
In-depth Interview 06 
Kaç yaşındasınız?  
30 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
8 yıl önceydi. 
Peki neden geldiniz? 
Gezi amaçlı, turistik.. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
İşim dolayısı ile İstiklal Caddesi’nden çıkmıyorum ki geleyim, sabah 9’dan gece 2’ye 
kadar buradayım. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? 
Tabi, evet. 
Neden? 
Şehrin bütün nüfus yoğunluğunu bir sihir gibi üzerine çeken bir etkisi var. Ben de 
tam anlamıyla çözemedim ama öyle bir etkisi var. 
İstanbul’da sıklıkla gittiğiniz başka yerlerle İstiklal Caddesi’ni nasıl 
karşılaştırabilirsiniz? 
Ben çok fazla fırsat bulamıyorum, devamlı işin başında olduğum için çok fazla özel 
hayatım da olamıyor. Vaktim olursa Ortaköy’e iniyorum. Kafa dinlemek için deniz 
manzarası karşısında sıcak bir şeyler içmek rahatlatıcı oluyor. 
İstiklal Caddesi ile karşılaştırdığınızda Ortaköy’ü neler söyleyebilirsiniz? 
Tek fark deniz, deniz benim için huzur verici bir şey. Ortaköy’ü tercih etmemin 
sebebi deniz.  
Cadde ile ara sokaklar arasında bir tercih yapıyor musunuz? 
Cadde veya ara sokaklar olması önemli değil de sakin olması önemli etken. Sakin, 
kafa dinlenebilecek olması büyük etken oluyor. 
İstiklal Caddesi’nin üzerindeki tarihi binalar size ne anlam ifade ediyor? 
Nostalji. Özellikle tramvay.. Tarihi binaların dokuları çok hoş ama çok bakımsız. 
Yani 2010’da kültür başkenti oluyorsunuz ama  bu görseller (hemen arkamızda da 
bir bina var mesela) çok tatmin edici değil, hoş bulmuyorum. Bence dış cepheler 
özellikle yeniden yorumlanmalı, burada belediyeye çok büyük işler düşüyor.   
Sizce İstiklal Caddesi ve çevresinde görünen veya görünmeyen sınırlar var 
mı? Şuradan sonrasına pek gidilmiyor gibi..  Kendi sınırlarınız da olabilir .. 
İstiklal Caddesi tarihi bir cadde olduğu için ve Türk mimarisine de dar sokaklar 
hakim olduğu için, ve İstiklal Caddesi de dar sokakları sıklıkla barındırdığı için 
güvenlik anlamında dar ve tenha sokaklar tercih edilmemede etken olabiliyor. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde bu sokaklar olabiliyor. Çünkü tüm İstanbul halkının 
ortak tercihi İstiklal Caddesi olduğu için bazen tehlike arz edebiliyor. 
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Cadde üzerinde yürürken kendinizi nasıl hissedersiniz? Cadde sizi bir yerden 
bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa aslında cadde ve çevresinde dolaşmaktan 
mı hoşlanırsınız? 
Ben işin yoğun stresinden vakit buldukça bir tur atmayı seviyorum. Rahatlamak, 
kafamı boşaltmak için yürüyüş yapıyorum. Alışveriş tutkunluğum olmadığı için ama 
ihtiyacım olursa mağazalara da bakıyorum. Ama İstiklal Caddesi’ni genel olarak 
rahatlama amaçlı kullanıyorum. 
İstiklal Caddesi’nde insanları izler misiniz, veya onların sizi izlediğini 
düşünüyor musunuz? Böyle bir şey varsa bu bir etkileşim doğuruyor mu, 
insanlarla ve çevreyle? 
Ben İstiklal Caddesi’nde gezerken kimseyi izlemiyorum, veya karşı tarafın beni 
izleyip izlemediğine de dikkat etmiyorum. Genelde otobüste olsun, caddelerde veya 
sokaklarda olsun çok fazla göz kontağı kurmam. Bana özel bir alan yaratıp kafamı 
dinliyorum, onun için gözlerim daima yer hizasında olur.   
Peki İstiklal Caddesi’nin insanlarla birlikteliği sağlayan bir yapısı olduğunu 
düşünüyor musunuz?  
İstiklal Caddesi’nin en büyük avantajı çoğu insanın arkadaşları ile takılmaları. Ama 
benim İstiklal Caddesi’ni kullanma amacım kafa dinlemek, yalnız başıma yürümek 
olduğu için çok fazla bir etki uyandırmıyor. Ama karşıdan ilgi çekici olabilir tabi. 
İstiklal Caddesi’nde gitmeyi tercih ettiğiniz kendi işletmeniz dışında yerler var 
mı? 
Kafe işletmecisi olduğum için bazen kendime bir lüks olarak öğle yemeklerinde 
tercih ettiğim yerler var. Bunu bir iş olarak da görebiliriz çünkü benim segmentimde 
olan işletmelerin servis kalitesi menüsü örnekleri sunumları dikkatimi çekiyor. 
Oradan alabileceğim veya benim neyi fazla uyguladığımı fark etmem için tercih 
ettiğim kafeler var ama bu değişkenlik gösteriyor. Mümkün olduğu kadar birçok alanı 
kullanıyorum. 
İstiklal Caddesi’nde bir yerde dururken veya yürürken kendiniz mekana veya 
insanlara yakın hisseder misiniz? 
İşim gereği insanlarla çok fazla iletişim kurduğum için kendime özel anlarda yalnız 
kalmayı tercih ediyorum. Çünkü bire bir insan kontağı gerçekten yorucu olabiliyor. 
İşletmenize gelen insanları gözlemlediğiniz zaman neler söyleyebilirsiniz? 
Kendi hallerinde oluyorlar. Tanımadıkları insanlara karşı soğuk buluyorum. Ama 
zaten arkadaş çevresi ile birlikte geldikleri için onların kendi aralarında bir elektrik 
enerji oluyor.  
Sizin işletmenizi tercih sebepleri olarak mekana dair bir şey söyleyebilir 
misiniz? 
Ben işletme sahibi olarak güler yüz hedefliyorum. Güler yüzlü ve misafirperver 
davranışlar sergilemek.. Mekanla ilgili uyarlamayı 9 ay önce yaptık. Burasının eski 
konsepti lokantaydı, Tünel Lokantası’ydı şimdi Tünel Bistro’ya çevirdik. Ciddi 
yatırımlar yaptık bu anlamda, mekanın görseline ve materyaline. 
Pasajlardan bahsetmek istiyorum biraz. İstiklal Caddesi’ndeki pasajları nasıl 
nitelendirebilirsiniz, sizin için ilgi çekici mi, caddeye bir zenginlik katıyor mu? 
Açıkçası pasajları bakımsız buluyorum. Derinliklerine girildikçe daha da 
bakımsızlaşıyor. Gerekli özenin gösterilmediğini düşünüyorum. Pasaj içerisindeki 
dükkanların gerekli bir yatırımları yapmıyorlar bu anlamda. İçeri girildiğinde çok 
bakımsız zayıfsız mekanlar var. Cadde üzerindeki tarihi dokuda önemli 
 86 
zedelenmeler var, bunun zaten giderilmediğini görüyoruz, pasajların içine 
girildiğinde bunun facia boyutlarında olduğunu görüyoruz.  
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sizi kuşatan bir etkisi var mı?  
Tek kelime ile ticari görüyorum. Işıklandırma için, özellikle yılbaşı ve Christmas için 
bir şeylerin de yapılması gerekirken sadece ticaret baz alınmış. Bence İstiklal 
Caddesi’ne hiç yakışmayacak bir gece aydınlatması var. Aslında aydınlatması var 
demiyorum sadece gece reklamı var. 
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla biçimlerle karşılaşıyor musunuz? Size 
karşılaştığınızda anılarınızı hatırlatan veya İstiklal Caddesi’ne geldiğinizi 
söyleyen.. 
Deja vu yaşarsınız. Ama çok sık da yaşanan bir şey değil. Aynı mekana aynı 
sokağa daha önce gittiğiniz yere tekrar gidince tabi yaşarsınız. Ama ben çok fazla 
dış mekan ile kontak kurmamaya çalışıyorum, kendime özel anlarda daha çok yere 
baktığımdan ve bunu özellikle kafa boşaltmak için yaptığımdan. 
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini nasıl tanımlarsınız? 
Klasik Osmanlı Mimarisi ama çok bakımsız. Şu anda bulunduğumuz Tünel meydanı 
da hep kafe olacak bir yer ama şu ortada bulunan taşlar, ben bunları baba diye 
adlandırıyorum kabaca ve ortada bulunan çok anlamsız demir yığınını ben 
geldiğimden beri çözemiyorum. Buraya yeni bir uyarlama gerekiyor. Buranın çok 
hoş bir şekilde Fransız Sokağı tadında bir yer olacağını düşünüyorum. Ama 
belediyenin buna duyarlı yaklaşmadığını ve özellikle de yaklaşmamaya çalıştığını da 
biliyorum. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz? Cadde’nin bakımsız 
olduğunu söylüyorsunuz ama daha bakımlı veya daha bakımsız oluyor gibi bir 
değişimden söz edebilir misiniz? 
Aslında bu biraz politik bir soru. Belediyenin İstiklal Caddesi’ni ve Beyoğlu’nu ciddi 
anlamda kaderine terk ediyor. Hiçbir yatırım yapmayalım, işletmeler kendi 
hamurlarında yoğrulsunlar, yoğrulamazlarsa da kapatsınlar gibi bir zihniyet 
görüyorum. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark var mı sizce, böyle 
bir ayrım yapabilir misiniz? 
Tünel bölgesi bence daha nostaljik, daha dejenere olmamış diyebilirim. Taksim 
Meydanı’ndan Galatasaray’a gelene kadar bir dejenerasyon görüyorsunuz zaten. 
Yapıların ön cepheleri olsun, giriş katları olsun, orda sergilenen hal ve tavırlar 
olsun.. Ama tünel meydanını bunlardan daha az etkilendiğini düşünüyorum. İleriki 
yıllarda oraya biraz daha benzer mi onu da tam kestiremiyorum ama Tünel 
meydanı’nın nostaljik dokusunu kaybetmediğini düşünüyorum. 
 
In-depth Interview 07 
Kaç yaşındasınız?  
32 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
1990. 
Peki neden gelmiştiniz? 
Beyoğlu’nda oturuyorum zaten. 
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Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
İşim dolayısı ile her gün geliyorum. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Neden? 
Her gün geldiğim için artık sıkıcı gelmeye başladı. Eskiden her şey daha güzeldi. 
Belki yaştan dolayı, gençken daha güzel geliyordu.  
İstanbul’da sık periyotlarla gittiğiniz yerler var mı? Oralar ile İstiklal Caddesi’ni 
karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? 
Alışveriş merkezlerine gidiyorum, oralar daha canlı, her şey iç içe. burada otopark 
sorunu var. Her türlü insan burada, parası olan olmayan, sarhoşu... Ne kadar 
markalar mağaza açarsa açsın müşteriler için dezavantaj oluyor, otopark ve trafik. 
Ara sokaklar ile cadde üzeri arasında bir fark görüyor musunuz? 
Ara sokaklara kimse girmek istemiyor. Özellikle 2000-2003 arası yankesicilik çok 
fazla olduğu için. Ve daha çok pavyonlar ve kötü evlerin olduğu yer olarak gördükleri 
için cadde üzeri daha çekici geliyor.  
Sizin için İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar bir anlam taşıyor mu? 
Tabi ki. Oradaki resimde gördüğünüz gibi araçlar geçiyordu. Biz o seneleri de 
gördük. Şimdi daha temiz, boya yapıyorlar cephelere de, daha çekici. 
Ağaçlandırıldığı zaman daha güzeldi. Ağaçları söküldükten sonra çok çıplak bir hal 
aldı. Esnaf olarak zemin kaplamalarının sürekli değiştirilmesinden bıktık, toz duman, 
işi kesiyor.. Şu aralar dünyanın en merkezi yeri burası oldu. İpini sapını koparan 
burada gösteri yapıyor, bu turistleri kaçırdığı için artık durdurulsun. Bazı turistik 
yerleri var, turistlerin görmek istediği. Onlar için de korkutucu oluyor, burası 
böyleyse diğer yerleri nasıldır diye düşünüyorlar. 
İstiklal Caddesi’nde sizin için görünür veya görünmez sınırlar var mı? Ara 
sokaklardan bahsettiniz, bunun gibi veya bunun dışında insanları kısıtlayan 
değil ama bir düzeni sağlayan belki de.. 
Kendi sınırları var ama akşam 12’den sonra sınırsız oluyor. Bir kamera koysanız ne 
kadar ilginç şeyler olduğunu görürsünüz. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken veya bir noktasında dururken kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz, kendi çalıştığınız yerden mesela insanlara kendinizi yakın 
hissediyor musunuz? 
Tabi çünkü, mağazada çalışıyoruz. Günde bin bir türlü insanla karşılaşıyoruz. 
Herkesle konuşuyoruz, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yüzümüz asık olursa tabi 
insanlara itici geliriz. O yüzden her koşulda iletişimimizin iyi olması gerekiyor. 
Kendimizi yenilemeye çalışıyoruz ama bir yandan da ekonomik sıkıntılardan dolayı 
insanların da yüzü gülmüyor.  
Caddenin bu duruma nasıl bir etkisi oluyor, bir etkisi oluyor mu iletişiminizde? 
Paris’in nasıl Eiffel Kulesi varsa, onu görmeye gidiyorlarsa, burada da İstiklal 
Caddesi’ni görmek istiyorlar. Diğer şubelerimizin iş potansiyeli %50 gibi düşük. 
Normal vatandaşımız eskisi gibi gelmiyor ama talimhanenin güzelleşmesi ile turist 
sayısında artış oldu.  
İstiklal Caddesi’ndeki pasajlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Onlar bir 
yerden başka yere ulaştıran yerler mi yoksa bir nevi alışveriş merkezi gibi 
içinde geziliyor mu? 
Pasajları insanlar daha ekonomik, daha ucuz buluyorlar. Pasajlar bu yüzden 
insanları özellikle gençleri çekiyorlar. Eskiden pasajların içinde bu kadar çok çeşit 
yoktu, şimdi arz ve talep arttığı için çoğaldı. 
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İstiklal Caddesi’ni sadece bir yerden bir yere gitmek için bir araç mı? 
İstiklal Eskisi gibi alışveriş yeri olmaktan çıktı. Eğlence, sinema için geliyorlar. 1km 
bir yer olduğu için de insanlar gezebiliyorlar, ve ne yapsan sesini burada her tarafa 
duyurabilirsin, hemen kameralar, gazeteciler gelir. 1 Mayıs olaylarında da gördünüz.    
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanlarıyla veya binaların cephelerindeki 
aydınlatmalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bunlar insanları kuşatan öğeler 
mi? 
Işıklandırmanın iyi olması gerekiyor. Ben mağazamın ışıklarını söndürürsem, dikkat 
çekmez, iyi şeyler satmaz ucuz şeyler satan kaliteli gözükmeyen bir yer olarak 
algılanır. O yüzden kaliteli bir görünüm için reklam şart. Alışveriş merkezlerinde 
nasıl çeşitli aktiviteler yapılıyorsa burada da boyamanın ötesinde bir şeyler 
yapılması gerekiyor. Eskiden ağaçları süslüyorlardı yılbaşında.. İnsanlar buraya 
gelince onları görünce belki kendini yakın hissediyordu, alışveriş yapma hevesi 
oluyordu. burada inanan inanmayan herkes var. Herkes birbirini görüyordu hepimiz 
özgürce yaşıyoruz diyordu. Bir de alışveriş merkezi gibi olsa, bir otopark olsa. 4-5 
giriş olsun. Birçok polis otobüsü geçiyor, ben burayı tanıyorum, biliyorum ama bir 
turist gelse görse bunu bir olay çıkacak sanar ve gelmez. O yüzden Taksim’in 
başına veya Galatasay Lisesi’nin oradan turnike koyacaklar, geçenler ya kamera ile 
görüntülenecek, veya aranacak. Saat akşam 8’de buraya gelen insan farklı oluyor. 
Ama alışveriş merkezi öyle değil, rahat, kimse kimseyi rahatsız etmez çünkü herkes 
kontrollerden geçiliyor. 
İstiklal Caddesi’nde tanıdık formlarla karşılaşıyor musunuz? İstiklal 
Caddesi’ne dair bir şeyler hatırlatıyor mu, mesela kiliseler camiler veya diğer 
binalar? 
Onlar olmasa benim her türlü dinden arkadaşım var. Onlar olmasa buranın bir 
özelliği kalmaz ki. Burası anlayışın en fazla olduğu yer.  
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresi ile ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz?  
Böyle kalması iyi, Çünkü binalar yenileniyor mesela Vakko binası yenilendi Mango 
oldu ama belediyenin böyle çalışmalar yapılması güzel, klasik şeyler daha çok 
müşteri çeker, o yüzden belediyenin böyle çalışmalar yapması güzel. Ama temizlik 
konusu var, çöp kutuları yok, insanlar çöplerini yere atıyor. Tramvay durakları 
belirtilmemiş. Arabalar ister istemez giriyor insanların yürüyecekleri yerlerde 
yürüyemiyorlar. Normalde burayı insanlar pahalı buluyor ama aslında öyle değil. 
Belediye’nin şikayetler doğrultusunda çalışma yapması gerekiyor.  
 
In-depth Interview 08 
Kaç yaşındasınız?  
31. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
Çok eskiden, Beyoğlu’nda doğdum büyüdüm. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Ticaret yapıyorum o yüzden 12 senedir her gün geliyorum. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Neden? 
Belki biz her gün geldiğimiz için artık çekiciliğini kaybetti ama başkaları için tabi ki 
çekiciliği var. Bizim için de eskiden daha çekiciydi, belki şu an değil ama. 
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İstiklal Caddesi’ni gittiğiniz diğer yerlerle karşılaştırdığınız zaman neler 
söyleyebilirsiniz? 
O zaman farkını anlayabiliyoruz tabi ki. Her kitleden, her yaş grubundan, her 
milletten insanları bir arada görebiliyoruz. Hem alışveriş hem eğlence hepsi bir 
arada, o yüzden bence tek cazip yanı o. 
İstiklal Caddesi’ni mi yoksa ara sokakları mı tercih edersiniz, aralarında bir 
fark görüyor musunuz? 
Artık ara sokakları diye bir şey kalmadı. Eskiden insanlar korkuyordu girmeye ama 
şu anda herkes rahatlıkla gidip gezebiliyor. Her yere girip çıkabiliyor. Ara sokaklarda 
da çok güzel mekanlar var, hatta caddedeki mekanların bir çoğundan daha iyi, 
kaliteli yerler ara sokaklarda. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? 
Taşımaz olur mu. Şu anda bulunduğumuz yer de mesela tarihi bir eser, hatta çok 
eski 
1800lü yıllardan kalma bir eser Atlas Pasajı. Benim için farklı bir havası var. 
Cadde’de yürürken bile acaba buralarda kimler yaşadı gibi birçok şey aklımın 
ucundan geçiyor. Bu yıllardır da devam ediyor, değişmeyen belki de tek şey bu.  
Sizce İstiklal Caddesi’nde görünen veya görünmeyen sınırlar var mı? Sizin için 
veya başka insanların kabullendiği, sadece kontrol açısından değil bir düzen 
kuran gibi.. 
O gözle hiç bakmadım o yüzden bilmiyorum. Yok gibi.. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Cadde sizin 
için bir araç mı yoksa amaç mı oluyor? 
İş yaptığımız için amacın dışına çıkabiliyoruz. İkinci bir mağazamız daha var, onların 
arasında günde 10’larca kez gidip geliyoruz. Caddenin güzelliğini alan tek şey belki 
de yollar. Mahvettiler, inanılmaz bir şekilde zarar verdiler. Yıllardır sanki istiklal 
caddesini daha kötüye götürmek için elinden geleni yapıyor yerel yönetimler. Onun 
için düşme tehlikesinin dışında bir şey düşünemiyorum.  
Bu zeminin değişmesi ile ilgili olarak aynı zamanda da ağaçları kaldırdılar. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 
Biz de ona hiçbir anlam veremedik, biz onlarca kez dilekçe yazdık, neden 
ağaçlarımızı kaldırdınız diye ama hiç kimse bize bir gerekçe sunamadı. Bir rant 
kavgası yüzünden yok yerli taşlar yok Avrupa taşlar diye.. Günde 4 milyon kişinin 
geldiği bir caddeye insanların ayağını bastığı yerden sular fışkırıyor. 
İstiklal Caddesi’nde insanları izliyor musunuz, veya izlendiğinizi düşünüyor 
musunuz, bir iletişim yolu olarak? 
Tabi dikkat ederseniz caddedeki kafelerin çoğu ön cepheye koltuklarını koydular ve 
sanki boğaz manzarası izler gibi caddeyi izleme olanağı sundular. Çok güzel tabi ki, 
ben nasıl etrafta gezerken insanlara bakıyorsam birileri de beni izliyor bunu 
biliyorum tabi ki.  
İstiklal Caddesi’nde yürürken veya dururken, cadde sizde ne gibi hisler 
uyandırıyor? 
Gün geçtikçe buradaki markalar, mağazalar gençleşiyor, kafelerin ikinci üçüncü 
katlara çıkması, tarihi eser olan binalarda rengarenk ve belki de gereksiz ışıkların 
bile olması gençleştiğini gösteriyor. Bu anlamda benim pek hoşuma gitmiyor, çok 
içime sinerek izlemiyorum. 
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Siz de bir pasajda çalışıyorsunuz. Bu pasajla veya diğer pasajlarla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? İki nokta arasında bir geçiş yeri olmaktan öte dolaşılan, 
gezilen yerler mi, öyle ise bu caddeye bir şey katıyor mu? 
Eskiden belki alışveriş imkanı sunuyordu, şimdi büyük alışveriş merkezleri bu imkanı 
sunduğu için artık bizim pasajlarımız gün geçtikçe esnafa zarar vermeye başlıyor. 
Onun için belki 3-5 sene sonra farklı amaçlarla kullanılabilir. Nasıl geçmişte Atlas 
Pasajı’nda at çiftliği varmış, o amaçla kullanılmış, belki de esnaf yok olmaya 
başladıkça günün gerektirdiği farklı amaçlarla kullanılacaktır mutlaka. Diğer pasajlar 
da çok iç açıcı değil. Burasını da caddeyi Cihangir’e bağlayan yol olarak kullanıyor 
birçok kişi. 
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz. 
Biraz önce binaların aydınlatma elemanlarına değindiğiniz aslında ama mesela 
üstten giden elemanlar sadece ışıklandırma görevi mi görüyor yoksa aynı 
zamanda insanları kuşatan bir örtü mü? 
Çok daha iyi olabilir tabi ki. Tek koldan yapılmadığı için, herkesin zevkleri değiştiği 
için herkes farklı telden çalıyor ve bana göre iğrenç bir durumda. Eskiden tek tip 
tabela uygulaması vardı belediyenin şimdi o da kalktı, herkes istediği gibi yapıyor, 
buna bir çözüm bulamadılar.  
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla, biçimlerle karşılaşıyor musunuz? Size bir 
şeyler hatırlatan, bir şeyler ifade eden mekansal öğeler var mı? 
Yıllarımız geçtiği için o mekansal öğeler bizim için kayboldu. Olsa da dikkatimizi 
çekmiyor artık, her gün aynı şeyler. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark var mı sizce, böyle 
bir ayrım yapabilir misiniz? 
5 yıl önceye kadar  kimse Galatasaray’dan aşağı Tünel’e doğru gitmiyordu. Herkes 
Galatasaray’a kadar olan kısmı biliyordu. Son zamanlarda Galatasaray’dan aşağı 
olan kısım da değerlendi, çok güzel markalar oraya geçtiği için insanları çekebiliyor 
tabi. Her gün o bölge değişiyor. Çok ciddi bir değişim var ve bunu da markalar 
yaratıyor. Yerel yönetimler değil de markalar, ticaretle uğraşanlar bu değişimi 
yapıyor bana göre.  
Son olarak İstiklal Caddesi’ndeki deneyim ile ilgi söylemek istediğiniz bir şey 
var mı? 
her şey daha güzel olur umarım, başka bir ülkede olsa böyle olmayacağını 
biliyorum, yani yönetimler tarafından terkedilmiş bir cadde olarak değil arabanın bile 
girmeyeceği bir yer olarak yapılacağını umuyorum -egzoz dumanının bu binalara ne 
kadar zarar verdiğini siz daha iyi biliyorsunuz-.  
 
In-depth Interview 09 
Kaç yaşındasınız?  
29. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
1994. 
Neden? 
İstanbul’a ilk defa geliyordum, İstiklal Caddesi’ni merak ediyordum, görmek için 
geldim. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
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Çalıştığım için her gün. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Neden? 
Eskisine oranlar biraz daha az. Çünkü son birkaç yıl içinde hem caddenin mimari 
yapısı değişti, hem de buraya gelen insanların profili değişti. 
İstiklal Caddesi dışında gittiğiniz başka yerlerle burayı nasıl 
karşılaştırabilirsiniz? 
İstiklal Caddesi’nin yerine koyabileceğim gittiğim bir yer yok. Sıklıkla Moda’ya ve 
Bebek’e giderim ama bu cadde gibi bir yer yok. İstiklal Caddesi gibi bir ‘main street’ 
bütün gösteriler, basın açıklamaları, duyuruların yapıldığı, aynı zamanda kültür 
sanat fonksiyonlarının yoğunlukla toplanmış olduğu, her şehirde vardır. İstiklal 
Caddesi de İstanbul için böyle bir yer. Ondan bir tane daha aynı şehirde hatta başka 
şehirlerde de yoktur. 
İstiklal Caddesi üzeri ile Beyoğlu’nun ara sokakları arasında gezinmek farklı 
mıdır, nasıl? 
Güvenlik sorununuz yoksa ve korkmuyorsanız ara sokaklarda gezinmek keyifli 
olabilir zaman zaman, alışveriş yapmak vesaire gibi bir kaygınız yoksa, sadece şehri 
hissetmek, duymak, koklamak için geziyorsanız, ara sokaklarda  gezmek tabi ki 
daha keyifli. Çünkü İstiklal Caddesi’nin tarihi yapısı ve dokusu, özellikle şu Türk 
granitlerinden sonra hissedilen bir şey değil. Ara sokaklarda yapıların cepheleri 
vesaire henüz çok fazla değişime uğramamış olduğu için daha rahat 
görebiliyorsunuz. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? Mekana 
veya size bir şeyler kattığını düşünüyor musunuz?  
Şu anda bulunduğumuz bina restore edilmiş eski bir bina açıkçası karşıdaki Turkcell 
Binası yerine burada çalışmayı, böyle bir ortamda çalışmayı her zaman tercih 
ederim. Onun sunduğu konfor daha iyi bile olsa görsel açıdan bana herhangi bir 
güzellik sunmadığını düşünüyorum, gözüme hitap etmiyor, ruhumu doyurmuyor gibi. 
Tarihi doku korunduğu sürece eski yapılar da hem o zamanın imkanları ile mimari 
sorunların nasıl kolay çözülebildiğini, o yapıların yapılabildiğini ve o zamanın 
şartlarında nasıl insanın yaşamasına elverişli hale getirilmiş, şimdi teknoloji çok 
daha ilerlemiş olmasına rağmen maalesef yeni yapılarda böyle bir sorun var insan 
konforunun hep çok düşünüyorlar ama eski yapılarda olup da yeni yapılarda 
olamayan çözemedikleri birçok şey var. 
İstiklal Caddesi üzerinde kendinizi nasıl hissedersiniz? Cadde sizin için bir 
araç mı yoksa amaç mı oluyor? 
Ben her gün geldiğim için ve burada çalıştığım için burada yaşıyorum denebilir. 
Günümün büyük bir kısmı, sabah 9dan akşam 10a kadar burada geçiyor. Genellikle 
Galatasaray Lisesi ile Tünel arasında oluyorum. Ama bazen özellikle meydana 
kadar yürüyorum, caddede insanları gözlemleyip, yürüyüş yapıp neler değişmiş ne 
oluyor ne bitiyor gibi şeyleri gözlemlemeyi seviyorum. O yüzden sadece ulaşımı 
sağlamak için geçtiğim bir cadde değil benim için. 
İnsanları gözlemlemekten bahsettiniz, bu nasıl bir his uyandırıyor sizde? Sizin 
onları onların sizi gözlemlemesi mekanın sağladığı bir olanak mı? 
Burada, çalıştığım yerden gözlemlemek bir rahatlık. Çünkü burası sizin, siz onu 
hissediyorsunuz, insanlara bakışlarınız daha kritize edici oluyor. Caddede yürürken 
de ben çok rahatım, çünkü her türlü insan var, herkes bir şekilde birbirini gözlemliyor 
ve hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmiyorum. Ve bu hoşuma gidiyor. 
Cadde üzerinde dururken veya yürürken neler hissediyorsunuz? Kendinizi 
insanlara veya mekana yakın hissediyor musunuz? 
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Durumuma göre değişiyor. Bazı mekanlara hissediyorum, bazı mekanlara 
hissetmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi Galatasaray ile Tünel arası benim çok 
rahat hissettiğim bir yer ama biraz yukarıya çıktıkça kalabalıklaştıkça biraz daha 
kendi kabuğuma çekilip, başımı öne eğip yürüme ihtiyacı hissediyorum. 
Pasajlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Pasajları ziyaret etmekten hoşlanır 
mısınız? Onların cadde ve ara sokaklardan farklı bir konumda mı duruyorlar? 
Evet farklı bir konumdalar çünkü, Atlas Pasajı gibi çok popüler olanlarını 
saymazsak, Danışman Geçidi caddenin kalabalığından saklanmak için çok güzel bir 
yerdir. İki adımda o kalabalıktan sıyrılıverirsiniz ve bambaşka bir yere girersiniz. 
Narmanlı han da öyledir, avlusu ve girişi.. Dolayısı ile biraz soluk almak istediğinizde 
pasajlar sizin hayatınızı kurtarır, orda kafayı dinlersiniz.  
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Binaların olsun üstten giden elemanlar olsun, iyi ve kötünün ötesinde sizi 
kuşattığını düşünüyor musunuz? 
Ben çok rahatsız oluyorum karşılıklı binaların arasına gerilen ve üzerinde reklam 
panoları olan pavyonvari aydınlatmalardan. İnsanın gözünü de rahatsız ediyor. Hem 
de caddenin pek korunamamış olsa da havasını bozuyor. O yüzden aydınlatmanın 
başarılı olduğunu söyleyemem. 
İstiklal Caddesi’ndeki değişim üzerine neler düşünüyorsunuz? 
Çok hoşnut değilim, değiştikçe daha kötüye gittiğini düşünüyorum, o yüzden 
memnun değilim. Mesela Arnavut kaldırımı yağmur suyunun dağılımı vesaire için 
çok başarılı bir yer döşemesidir, şimdi yağmur yağdığında paçalarınız su içinde 
kalıyor çünkü bu granit kaplamaların biri altta biri üstte  bazıları yerinden oynamış 
vesaire. Bundan 50 sene önce daha iyi çözülmüş bu caddede bunu yapmanın 
gereği var mıydı onu da bilmiyorum.. Dolayısı ile iyi yönde değişim göremiyorum. 
Çok büyük markalar ve kahve zincirleri İstiklal Caddesi’nin pazarından pay sahibi 
olmaya karar verdikten sonra mekan alıp işletmeye başladıktan sonra buraya gelen 
insanların profili biraz o yüzden değişti. Bir de tabi eski sakinlerini koruyamıyor, 
azınlık dükkan sahipleri vb. O kiraları ödeyemedikleri için İstiklal Caddesi’ni terk 
ediyor, başka yerlere taşınıyorlar. Dolayısı ile İstiklal Caddesi’ni daha popüler bir yer 
haline getirmiş olsanız bile tarihi dokuyu koruyamamış oluyorsunuz.  
İstiklal Caddesi’nde tanıdık biçim/formlarla (size İstiklal Caddesi’nde 
olduğunuzu hissettiren, o mekana özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, 
okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat İstiklal Caddesi’nde sadece 
fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz) karşılaşıyor musunuz?  
İstiklal Caddesi’ne Taksim meydanından girerken solda, şimdi yıkılıp simit sarayı 
olan, eskiden eczanenin olduğu yer bence çok güzel bir yapıydı, durup bakardım. 
Aşağıya doğru yürürken Elhamra Pasajı çok önemli bir yerdir benim için ve Mısır 
Apartmanı, aynı şekilde Narmanlı Han gibi bende değişik hisler uyandıran mihenk 
taşları var. 
Son olarak İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminiz ile ilgili eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 
Bu caddeyi seviyorum, keşke şu hali ile bile korunabilse, çünkü bundan 20 sene 
sonra çok daha kötü bir yer olacağını düşünüyorum. 
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İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
1992 
Peki neden geldiniz? 
İlk gelmem gezme amaçlıydı.. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Haftanın 5 günü buradayım, işyerim burada.. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? 
Evet. 
Neden? 
Bence çok renkli bir siması var ve aranılan her türlü ürün veya yeme-içme oturmayı 
bulabiliyoruz. 
Sık periyotlarla gittiğiniz başka yerlerle istiklal Caddesi’ni karşılaştırdığınızda 
neler söyleyebilirsiniz? 
Ben kendi adıma daha çok keyif alıyorum İstiklal Caddesi’nde gezmekten, çok cazip 
geliyor, aradığım her şeyi bulabiliyorum. Bu anlamda Bakırköy, Kadıköy bana çok 
hitap etmiyor. 
İstiklal Caddesi ile Beyoğlu’nun ara sokakları arasında bir fark görüyor 
musunuz, dolaşırken? 
Ben ara sokakları İstiklal Caddesi’nin kendisinden daha çok beğendiğimi 
söyleyebilirim. İstiklal Caddesi’nin üzeri daha çok parsellendi gibi, daha çok çeşitli 
markalarla ve o markaların hitap ettiği insanlarla. O yüzden ara sokaklardaki kafeleri 
tercih ediyorum, daha keyifli geliyor bana. 
Bu çevredeki tarihi binalar sizin için ne anlam ifade ediyor? 
Çok seviyorum. Bir kere adı üzerinde tarihi bir bina, bir sürü insan yaşamış, 100 
sene önce birileri oturmuş.. Bu benim ilgimi çekiyor, 100 sene önce birilerinin 
yaşamış olması, çoğu da bildiğim kadarıyla gayri Müslim. O yüzden ayrı bir hava, bir 
güzellik veriyor bana. Onlara baktığım zaman yaşamış insanları düşünüyorum çoğu 
zaman, neler yaşandı bu binada, neler oldu burada diye.. Bu nedenle korunması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Peki İstiklal Caddesi’ne mekansal açısından neler katıyor? 
Bence çok büyük bir zenginlik, biraz daha elden geçirilirse daha da güzel olacak. 
Sizce İstiklal Caddesi’nde görünür veya görünmeyen sınırlar var mı? Sizi 
kontrol eden veya sizi bir yere yönlendiren. 
Mevcut belediyenin içki yasakları, ruhsat vermemesi bizi yönlendiriyor. Gidin çay için 
kahve için diyor.  
Peki mekan açısından var mı? Ara sokaklarla cadde arasında mesela veya 
bunun gibi.. 
Hayır öyle bir sınır yok, istediğimiz yere girip çıkabiliyoruz, Tarlabaşı’nda kapkaç ve 
hırsızlıklar yaşandığı için oralara gitmiyoruz ama Taksim’den Tünel’e kadar cadde 
üzerinde ve ara sokaklarda bir sınır olduğunu düşünmüyorum, otopark mafyası 
hariç. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken veya bir yerde durup caddeyi seyrederken neler 
hissediyorsunuz?  
Başta söylediğim gibi, çok renkli ve çok hoşuma giden bir insan topluluğu.. 
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O insanlarla birlikte olmak mı hoşunuza gidiyor? Onlarla mesela bir göz 
kontağı kurmak olsun, onların yanından yürümek olsun.. 
Belki öyle şeyler, veya da belki ben burada mekan sahibi olduğum için kalabalık 
işlerimin biraz daha iyi olması anlamına geldiği için.. Tam olarak da bilmiyorum ama 
psikolojik bir şey.. Ben de o insanlardan biriyim, yolda yürürken birisi de beni 
izleyebilir.. Ben bir yerde oturup insanları izlemeyi seviyorum. 
Cadde sizi bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa başlı başına bir amaç 
mı cadde olmak için mi caddeye geliyorsunuz? 
Benim işyerim burada olduğu için ben çoğu zaman bir iş için çıkar gezerim, çok 
nadiren çıkıp bir yerde oturayım kahve içeyim.. Çoğu zaman iş amaçlı bir araç 
olarak kullanıyorum. 
İstiklal Caddesi’ndeki pasajlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 
caddeye bir katkı yapıyorlar mı? 
Katkı yaptıklarını düşünüyorum. Beyoğlu İş Merkezi gibi, Aznavur Pasajı, Atlas 
Pasajı gibi yerlerde gezmeyi çoğu zaman keyifli bulurum. burada bir alışveriş 
merkezi olmasından daha iyidir, çünkü Beyoğlu öyle bir yer değil, daha halktan 
kesime hitap eden bir yerdir. Fakat maalesef şimdi tarihi bir bina yıkılarak alışveriş 
merkezi yapılıyor. Böyle bir yer bence gereksiz ve buraya uymuyor.  
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Binaların aydınlatması olsun, cadde boyunca üstten giden elemanlar olsun.. 
Bunlar birkaç sene önce yapıldı bildiğim kadarıyla.. Bence iyi oldu. Ne kadar 
Beyoğlu için eğlence yeri desek de hırsızlık, kapkaç olayları var. O anlamda aydınlık 
olması daha güven verici. 
Aydınlatmadan daha öte bir şey katıyor mu sizce? 
Bence katıyor, cadde daha keyifli oluyor..  
Caddede tanıdık formlarla-biçimlerle karşılaşıyor musunuz? Caddeye 
geldiğiniz zaman size nerde olduğunuzun sinyalini veren veya kendinizi 
buraya yakın hissettiren.. 
Müzik. Birçok kitap evinde veya kafeden yükselen müzik sesleri İstiklal Caddesi ile 
özdeşleşmişlerdir.  
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini nasıl tanımlarsınız, yani burada ne gibi 
özellikler var, bunlar hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? 
Gördüğüm kadarıyla tarihi yapılara sahip fakat çok daha iyi korunması gereken 
harabe halinde yerler.  
İstiklal caddesinde bir değişim olduğunu düşünüyor musunuz? 
Kesinlikle çok büyük bir değişim var ve bu değişim büyük firmaların gelip burada bir 
rant sağladığı bir yer haline gelmeye başladı. Bu nedenle İstiklal Caddesi’ndeki 
simalar, insanlar yavaş yavaş değişiyorlar, eski ahalisi yavaş yavaş elini ayağını 
çekmeye başladı, onlar biraz daha tünele kayıyorlar. Galatasaray’dan Tünel’e ve 
Galatasaray’dan Taksim’e bariz bir fark var. Biraz daha eski Beyoğlu ahalisi Tünel 
tarafında, biraz daha tiki diye tabir ettiğim insanlar Taksim tarafına takılıyorlar. 
 
In-depth Interview Group 2 : Local and Foreign Tourists 




İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman geldiniz? 
17 yaşındayken. 
Neden? 
İlk günü hatırlamıyorum ama liseden çıkıp arkadaşlarla burayı dolaşmaya 
gelmişimdir muhtemelen. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Haftada en az 2 ya da 3 kere. 
Neden? 
Birincisi İstiklal Caddesi’ni çok seviyorum. Dünyadaki en güzel sokaklardan biri 
bence. Tünel’in orasını çok seviyorum. Orda tek başıma oturup kitap okuduğum 
günler çok olmuştur. Haftada 3-4 gün geldiğim bir sokak olmasına rağmen herhangi 
bir zamanda kafamı kaldırıp etrafıma baktığım zaman değişik şeyler görüyorum, o 
yüzden. Onun haricinde dansa geliyorum, kursuma. Onun vesilesi ile de geliyorum. 
İstiklal Caddesini çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Neden çekici 
geliyor, insanları görmekten onlarla bir arada olmaktan.. 
İnsanlardan bahsetmedim aslında, buranın tarihinden bahsettim, binalarından 
bahsettim. Şu anda okuduğum kitap mesela Avrupa Tarihinde Kentler. Gezmeyi çok 
seviyorum ben, ve gezdiğim yerlerdeki yapıların ruhunun olması çok hoşuma 
gidiyor. İstiklal Caddesi’nde de o ruhun olduğunu hissediyorum. Yani burada çok 
eskiden yaşayan birileri herhangi bir sokakta bir şeyler yapmışlar, onları herhangi 
beklemediğim bir zamanda görüyorsunuz. Onu hissetmek hoşuma gidiyor. Mesela 
benzer şeyleri Sultanahmet’te de yaşıyorum.  
buradan başka nerelere gidersiniz, onlar ile nasıl karşılaştırabilirsiniz İstiklal 
Caddesi’ni? 
Sultanahmet’i de çok seviyorum ben, şu andaki oranın insan profili ile değil oranın 
geçmişteki ruhu ile baktığım zaman hoşuma gidiyor. Eminönü’nü de çok seviyorum. 
Şöyle günlerim olmuştur; Çemberlitaş’ta tramvaydan inip Sultanahmet’ten aşağı 
doğru yürüyüp Eminönü, Galata Köprüsü üzerinden Karaköy’ün oradan İstiklal 
Caddesi’ne geldiğim günler olmuştur. Bunu tek başıma zaman geçirmekten zevk 
aldığım için de yapıyorum. Bunların başlıca sebebi yine buraların ruhunun olması.  
Cadde üzerindeki yerleri mi tercih edersiniz gezerken yoksa ara sokaklara mı 
girip çıkarsınız, onlar arasında bir fark görüyor musunuz? 
Eğer zamanım varsa ve psikolojik durumum da buna müsaitse, bir yere 
yetişmiyorsam ara sokaklara giriyorum tabi ama çoğunlukla Tünel’in oradaki 
sokaklarda oturmayı ve oralara bakmayı seviyorum. Onun haricinde çok yenilikçi bir 
insan olduğum bir soru işareti o yüzden öyle çok bilmediğim yerlere çok fazla 
gitmiyorum. Bu sadece güvenle alakalı değil, yenilikçilikle alakalı. Yani yeni 
yemekleri çok fazla denemem, alıştığım şeyleri yerim, ama sonuçta buraları da 
zamanında bir şekilde keşfettiğim şeyler. Genellikle, eğer yürüyorsam zamanımın 
%60’ı İstiklal Caddesi üzerinde ve Tünel’de geçiyor, ama eğer oturmaya gideceğim 
bir yer olursa, birkaç tane sevdiğim yer var, oralar gidiyorum.  
İstiklal Caddesinin tarihi binalarından bahsettiniz, bunlar sizin için ne anlam 
taşıyor? 
İstiklal Caddesi üzerindeki binalarla ilgili olarak konuşmayacağım sadece, bu genel 
olarak tarihle alakalı. Ben müze gezen bir insan değilim, hatta müze gezmekten 
nefret ederim. Ama sokaklarda yürümeyi çok seviyorum. Gittiğim yerlerde, gezdiğim 
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başka yerlerde de müzelere gitmiyorum genellikle ama sokaklarında geziyorum. 
Bunun nedeni de geçenlerde Sultanahmet’te Yerebatan Sarnıcı’na gittiğimde de 
hissetmiştim, oradaki duvarlar, basit bir duvar bile olsa, sanatsal değeri olmasa bile, 
o duvarı bundan 2300 sene önce bir işçi, bir insan yaptı. Ve o duvarlara dokundu. 
Ben de o duvara dokunduğum zaman oradaki o mistik şeyi hissetmek hoşuma 
gidiyor. Biraz korkutucu aslında, ürkütücü bir şey ama.. Bazı insanlar ikinci el kitap 
okumayı sever ya, başka hikayesi olsun diye onun gibi bir şey. Bu da onun ruhunun 
olduğunu gösteriyor. İstanbul’la alakalı söyleyeceğim bir şey var mesela, İstanbul 
bence dünyanın en güzel şehri. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi, biraz önce 
insan faktöründen bahsettim, Sultanahmet’te onu hariç tutarak konuştum ama, 
buranın kozmopolit olması ve çok farklı renklerin olması, ve zaten lokasyon olarak 
baktığınız zaman Asya ve Avrupa’da. Karşıtlıkları simgeliyor aslında biri doğu biri 
batı, biri ‘modern’ biri geleneksel gibi, birçok şey var. Buranın çok güzel bir tarihi var, 
kentlerin tarihsel gelişimine baktığımız zaman ikinci şehir, Roma’dan sonra.Ve 
Avrupa uygarlığı dediğimiz zaman ilk akla gelen şehirlerden ilki Roma sonra 
İstanbul’dur. O bağlamda buranın birçok şehirde olmayan kendine özgü bir havası 
var. Genelde Avrupa’daki şehirlere baktığımız zaman, oralarda benim 
gözlemlediğim, 2. Dünya Savaşı’nın etkileri çok görünüyor, savaştan çok ızdırap 
çekmişlerdir, şehirler yıkılmıştır. burada 2. Dünya Savaşı’nın yıkımı yok ama buraya 
geldiğiniz zaman o canlılığı, o modernizm ile gelenekselliğin karışımını, aynı 
zamanda o şehrin ruhunu görüyorsunuz. Coğrafi olarak da çok güzel bir şehir. O 
yüzden bunların bir arada olduğu başka bir şehir yok dünyada.  
İstiklal Caddesi’nde yapılar dışında, insanları da izlemekten, onlarla göz göze 
gelmekten hoşlanır mısınız? Caddede yürürken böyle bir bakma bakılma 
olduğunu düşünüyor musunuz veya bunun olduğunu düşündüğünüz yerler 
var mı? İnsanlarla biraradalıktan bahsettiniz, geçmişteki bir insanla farklı bir 
zamanda aynı yerde olmaktan. Peki aynı zamanda insanlarla birlikte 
olduğunuzda bir iletişim içinde olduğunuzu düşünüyor musunuz, İstiklal 
Caddesi özelinde? 
Ben açıkçası İstiklal Caddesi’ndeki insan profilinin, Türkiye’nin ortalama ya da genel 
profilini yansıtmadığını düşünüyorum. Ama buradaki iyi veya kötü bir profil de 
demiyorum. Bir örnek verebilirim, İspanyolca kursuna giden arkadaşlar olsun, 
üniversite öğrencisi veya yeni mezun, genelde yaşı büyük insanlar çok fazla 
kurslara gitmiyor. Yani burası benzer profillerde insanların olduğu yerler demek 
istiyorum. Başka bir örnek ben rock müzik dinliyorum, rock bara gitmek istiyorum, 
gece dışarı çıkıyorum burada rock barlar var, İstanbul’un başka yerlerinde çok fazla 
yok, genelde burada. O yüzden burada olduğunuzda genelde benzer profilde 
insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sonuçta insanın bildiği bir çevrede oluyor olması.. Bir 
ortamdasınız fakat etrafınızda neler olup bittiğini bilmediğiniz, herkesin yabancı 
olduğu, burada o tarzda bir güvensizlik duymuyorum. Ama gece 1’den sonra İstiklal 
Caddesi’nde olmayı pek fazla sevmiyorum. Bu özellikle son birkaç senede 
hissettiğim bir duygu. Yanımda sevdiğim insanlar varken de kendimi çok fazla 
güvende hissetmiyorum çünkü burada güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum. 
Ama o da bu kadar kalabalığın, kozmopolit bir yapının olduğu bir yerde olması belki 
de çok doğal olan bir şey. Ama bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Şöyle bir şey 
de var, aşağı açılan ilk Gloria Jeans var. Orası açıldığında ilk dikkatimi vitrinin, 
camın hemen yanında masaların olması çekmişti. Şu an oturduğumuz yerde de aynı 
şekilde, insanlar o camın önünde oturuyorlar kahve içiyorlar, geçen insanları aslında 
bir arka fon gibi, deniz kenarında oturduğunuz zaman denize bakarsınız ya, öyle bir 
manzaraymış gibi izliyorlar. İlk başta bana bu çok antipatik gelmişti aslında. İnsan 
bir arka fon olamaz aslında, ya da bir manzara olamaz, o insanların sonuçta bir 
amacı bir kişiliği var. Ama bunlar olayın ruhuna biraz iğne sokan şeyler bence. 
 97 
İstiklal Cadde’sinde yürürken veya bir yerde dururken kendinizi nasıl 
hissedersiniz? 
Ben Galata Kulesi’ni çok severim, oraya gidip sadece Galata Kulesini izlediğim, 
yanında durup sigara içtiğim anlar olmuştur. Normalde neşeli bir insanımdır ve 
insanlarla olmayı severim ama dün akşam kendime biraz zaman ayırmak istedim. 
Yağmur yağıyordu tünelin oradan aşağı doğru yürüdüm, akşam 9 sıralarında. Pek 
fazla kimse yoktu. Galata Kulesi’nin yanından Galata Kulesi’ni izledim, ve orda 
durdum. Etrafıma baktım. Bu biraz benle de alakalı. Yalnızca İstiklal Caddesi ile 
değil. Bazen geri çekilip etrafımı gözlemleyen bir insanım, sadece insanları 
gözlemlemek için değil, kendim nasıl görüyorum oradaki şeyleri diye ara sıra 
yaptığım bir şey. 
İstiklal Caddesi’nde birçok pasaj olduğunu biliyoruz, bunları ziyaret eder 
misiniz? Buraları mekan açısından nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir yerden 
girip başka bir sokaktan çıkıyor olmak veya pasajın kendi güzellikleri var mı 
sizce? 
Ben pasajları çok hoş buluyorum. Zaten geçenlerde Issız Adam filminde de 
pasajlarda geçen sahneler vardı, ilginçti.. Çok fazla pasajlara girmiyorum son 
zamanlarda, ama boş vaktim varsa, bir şeyler bakıyorsam, yani bir şey arıyorsam 
değil, sadece bakmak için, zaman geçirmek için kendime bir şeyler arıyorsam 
giriyorum. Güzel yerler, bir bodrumda çok farklı çok güzel yerler bulabiliyorsunuz. Bu 
hoş bir şey.  
İstiklal Caddesi’nin üzerindeki aydınlatmalar, binaların cephelerindeki 
aydınlatmalar size bir örtü gibi geliyor mu, bir kuşatılmışlık hissi veriyor mu?  
Veya bu kuşatılmışlık hissini veren neler var? 
Ben aydınlatma ile ilgili olarak cadde üzerindeki Turkcell reklamlarını çok başarısız 
buluyorum. İstiklal Caddesi’nin simgesi Turkcell gibi algılanıyor. Bu çok yanlış 
bence. Eskiden bu caddenin yapısı biraz daha farklıydı, ışıklar falan vardı. Şu an ise 
biraz post-modern bir yapısı var caddenin, düz taşlarla. Caddenin eski halini daha 
çok seviyordum açıkçası. Şu anda biraz daha naturallikten uzak oldu bence. 
Binaların çoğu tarihi özellikte olduğu için caddenin kişiliğini yansıtıyorlar ama bu 
kişiliğe uymayan birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi eğer iyi bir 
gözlemciyseniz Taksim’den Tünel’e doğru inerken sol tarafta Richmond Otel’in 
dışındaki camın caddenin yapısı ile çok alakasız ve çok kötü bir görüntü arz ettiğini 
farkedersiniz. O çok keskin bir örnek. Muhtemelen yeni yapılacak olan alışveriş 
merkezi de ona çok benzer negatif bir örnek olacaktır. Eğer bu iki noktayı hariç 
tutarsak bir bütünlük arz ediyor bence. 
İstiklal Caddesi’nde size tanıdık gelen biçimlerle formla karşılaşıyor musunuz? 
Mesela şunu gördüğüm zaman bana şunu çağrıştırıyor, şunu her zaman şöyle 
kendime yakın görmüşümdür diyebileceğiniz? 
Böyle formlar var. Bunlardan bir tanesi Tünel’in oradaki bir kafe. O kafe sanki 
bina’nın avlusu gibi, yukarı baktığınız zaman binanın ortasında oluyorsunuz. 
Oradaki evler çok hoşuma gidiyor. Benim için bir anlamı yok, veya bir yaşanmışlık 
yok ama orası çok hoşuma gidiyor. Onun dışında Aznavur Pasajı hoşuma gidiyor 
çünkü orda zamanında çok sevdiğim bir kız arkadaşıma bir hediye bakmıştım, 
yılbaşında, o aklıma geliyor. Atlas Pasajı’na liseye giderken kıyafet bakardım 
kendime yeni stil oluşturduğum zaman, o aklıma geliyor.  
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz, yaklaşık 10 senedir 
buraya gelen giden bir insan olarak? Varsa eğer bunu nasıl değerlendirirsiniz? 
Güvenlik konusunda artık kendimi çok rahat hissetmiyorum. Bu belki de yaşımla 
alakalıdır, çok yaşlı değilim ama belki benim hayata bakışımla alakalıdır. Toplum 
olarak biraz daha dejenere oluyoruz o yüzden onun etkilerini burada daha çok 
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görüyoruz. Mesela Mango mağazası açıldı, eskiden Vakko’ydu. Işıkların olduğu, 
Nişantaşı vari bir yapıyla açtılar. Bu çok hoşuma gitmedi mesela. Alışveriş merkezi 
yapılıyor olması, insan profilindeki değişim.. Her gün yaşadığımız bir yer olduğu için 
insan bu değişimleri algılayamıyor alsında. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark var mı sizce, veya 
eskiden var mıydı? 
Çok fazla var. Zaten Galatasaray’dan sonrası benim daha çok hoşuma gidiyor. 
Neden? 
Orasının daha tarihi, bu tarafın daha ticari olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu 
şekilde yapılmamıştır muhtemelen ama.. Oradaki binaları gözlemlemek daha kolay 
ve perspektif açısından baktığımız zaman oradaki perspektif daha iyi ve insanları 
daha iyi görebiliyorsunuz.Binaları daha iyi görebiliyorsunuz. Ve aşağısı daha tenha 
oluyor. Bir de buradaki sokaklar daha dar. 
Son olarak İstiklal Cadde’sindeki deneyiminizle ilgili eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 
Hayatıma baktığım zaman burada çok özel günler geçirdiğim. Biraz önce de 
söylediğim gibi benim için dünyanın en güzel şehri İstanbul ve İstanbul’un ciğerleri 
de burası o yüzden de birçok anım var. Mesela dün akşam danstan bir arkadaşımız 
Newyork'a taşındı, onun veda gecesi de burada oldu.. 
 
In-depth Interview 12 and 13 
Kaç yaşındasınız? 
12. 24 yaşındayım. 
13. Ben de 24 yaşındayım. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman ve neden geldiniz hatırlıyor musunuz? 
12. Küçükken ailemle gelmiştim. Gezmeye, yemeğe. Eskiden İnci Pastanesine 
gelirdik, profiterol yemeye. 
13. Ben herhalde 11 yaşındayken okula, Beyoğlu Anadolu Lisesi’ne gelmiştim. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla geliyorsunuz ve neden? 
12. Son birkaç senedir yurtdışında yaşadığım için, buraya sadece Türkiye’ye 
döndüğüm zaman geliyorum ve genelde buluşma noktası olarak burayı seçiyorum. 
Tabi herkes başka bir tarafta oturduğu için en merkezi ve en güzel yer olarak burayı 
seçiyoruz. 
13. Ortaokul ve lisenin verdiği alışkanlıktan üniversitede de daha sonrasında da hep 
buraya geldim. Ben de yurtdışında yaşıyorum şu an. Türkiye’de olduğum zaman çok 
sıklıkla geliyorum. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz ve neler size 
çekici geliyor veya gelmiyor? 
12. Bence kesinlikle çok çekici. Ama tabi kötü olan yanı, çok kalabalıkla karşılaşmak 
istemediğim zaman burayı tercih etmem. Ama genel olarak güzel bir yer, bir çok 
seçeneğin var çünkü özellikle yeni yerler açıldı. Aynı sokak üzerinde değişik şeyler 
yapabilme olanağı var. 
13. Çok çeşitli mekanlar bulma açısından kesinlikle harika bir yer. Ama tabi eski 
havasını ben daha çok seviyordum. Şimdi artık yeni mekanlar daha modern diye 
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adlandıracağımız mekanlar açıldı, çok modern mağazalar çok da fazla gerekli 
değildi bence. Eski tarihi havasını daha çok seviyorum. Ama genel olarak çok çekici. 
İstiklal Caddesi üzerindeki yerleri mi tercih edersiniz daha çok, yoksa ara 
sokaklardaki mekanları mı? 
12. Ara sokaklardaki mekanları eskiden daha iyi bilirdim, çünkü ben de ortaokul ve 
liseyi buralarda okuduğum için, özellikle lisede daha çok yerler bilirdik, daha eski 
yerleri daha iyi bilirdik, şimdi daha yüzeysel geliyor bana. Cadde üzerindeki 
herhangi bir yeri seçiyoruz, oraya gidiyoruz. 
13. Daha çok cadde üzerindeki yerlere gidiyoruz. Ara sokaklara eskiden daha çok 
gidiyorduk. Tünelin belki biraz arka sokaklarını kullanıyoruz, orayı seviyorum. Ama 
genel olarak eskiden arka sokaklardayken şimdi artık cadde üzerinde. 
Peki bilmediğiniz için mi yoksa oralara ulaşması size daha mı zor geliyor, yani 
eskiden oralara gitmenizin nedeni daha farklı şeylerle karşılaşıyor olmanız 
fakat şimdi onları bulamayışınız mıydı yoksa vakit olmadığı için mi?  
12. En önemlisi vakit olmadığı için. Eskiden daha çok vakit oluyordu, okul çıkışı 
geze geze, deneme yanılma yöntemiyle de bulurduk, şimdi çok vaktim olmuyor. 
Buraya zaten kısıtlı sürede geliyorum, buluşmak için hemen en tanıdık yeri 
söylüyoruz. 
13. Vakitsizlikle birlikte insanın büyüdükçe korkaklaşması da var sanırım. Bende 
öyle bir şey var, eskiden gözümüz pekti sanki, arka sokaklara başımıza ne 
geleceğini bilmeden dalardık. Şimdi artık daha korkar oldum, arka sokaklara pek 
girme yanlısı değilim eskisi kadar. 
İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi binalar sizin için bir anlam ifade ediyor mu? 
12. Ediyor tabi, o tarihi dokusu tabi en önemli.. Çok modern yerlerin açılmasının 
kötü yanı bir doku tutarsızlığının olması, tarihi dokusu ile modern yerlerin tuhaf bir 
şeyi oluyor. Tarihi yanı daha güzel tabi. Onu görmek, hep onu ön plana çıkarmak 
daha hoş muhakkak, çünkü zaten modern yerlerin açılabileceği bir sürü farklı 
oluşuyor İstanbul’da. O yüzden burası tarihi kalsa daha iyi olur. 
13. Tarihi binalar daha ilgi çekici, daha güzel görünüyor bence.  
İstiklal Caddesi’nde sizin için görünür veya görünmeyen sınırlar var mı? 
Mesela biraz önce güvenlikten dolayı arka sokaklara gitmem dediniz, veya 
bunun dışında başka nedenlerden dolayı bazı sınırlarınız var mı, veya 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
12. Benim gözüme çarpmıyor açıkçası, homojen görüyorum bütün İstiklal 
Caddesi’ni.. 
13. Benim de arka sokaklardaki güven dışında bir sınırım yok.  
Cadde sizi bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa cadde üzerinde 
dolaşmak mı amaç? 
12. Cadde üzerinde dolaşmaktan hoşlanıyorum, hiç araç gibi değil yani. Sıkılmanın 
imkanı yok, yürürken. Ne kadar yürüdüğünüzün bile farketmiyorsunuz bazen.. 
Bunun nedeni ne olabilir, insanların olması mı, caddenin mekansal kurgusu 
mu? Vitrinleri görmek mi? 
12. Bence hepsinin etkisi var. Vitrinler kesinlikle oyalıyor ama insanlar da etkili. Her 
tarzdan insan oluyor, bence en büyük neden farklı farklı insanları görmenin verdiği 
oyalanma. 
13. Benim için de kesinlikle araç değil, amaç. İstiklal Caddesi’ne gelme 
nedenlerimden biri alışkanlık olabilir, ama bu kesinlikle güzelliğinden dolayı.  
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İstiklal Caddesi üzerindeki insanlardan bahsetmişken, insanları izlemekten, 
veya izlenmekten hoşlanıyor musunuz? İnsanlarla farklı bir iletişim 
kurduğunuzu düşünüyor musunuz? 
12. Buraya ilk geldiğim günden itibaren her zaman söylerim, bir noktaya otur ve 
insanlara bak sadece. O bile bence oyalıyor insanı. Ondan çok zevk alıyorum. 
İnsanlarla o anda içine girdiğiniz durumda farklı bir şey var, hiçbir yerde olmayan bir 
şey o. 
13. Evet bence bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Çok güzel bir atmosfer 
var. 
Peki bunun olmasını sağlayan sizce ne olabilir, neden sizce böyle bir etkileşim 
sadece burada var?  
12. Bu enteresan hakikaten, buranın belki yazılı olmayan kuralları gibi bir şey. Gelen 
herkes kafasında onu canlandırıyor, kendini ikna ederek geliyor. Dolayısıyla ne 
rahatsızlık duyuyorsun ne tuhaf geliyor, buranın doğal bir parçası oluyor sanki.. 
13. Evet kalabalığın doğal bir güzelliği var. 
İstiklal Caddesi’nde gitmeyi tercih ettiğiniz, kafeler restoranlar, barlar var mı? 
Ve neden orayı seçiyorsunuz? 
12. Son zamanlarda benim bilmediğim yeni yerler açıldı veya eskiden gittiğim çoğu 
yere gitmez oldum. Ama hiç değişmeyen Nevizade var. Oraya her zaman giderim. 
Oranın dokusu değişmiyor bana göre. İnci de değişmez. Balık Pazarı ve Çiçek 
Pasajı da öyle, muhakkak gideyim bir göreyim dediğim yerler. 
13. Tünel, Nevizade, Çiçek Pasajı diyebilirim. Bu yerlerin İstiklal Caddesi’nde 
değişik bir keşmekeşi var diyebilirim. 
Pasajları ziyaret etmekten hoşlanıyor musunuz? Bir yerden girip başka bir 
sokaktan çıkıyor olmak veya pasaja girdiğiniz zaman mekansal olarak bir 
farklılık var mı? 
12. Eskiden daha çok giderdim, son zamanlarda pek gitmiyorum ama onların da 
farklı bir yapısı var. Ne sokak ne mağaza.. O da araç değil, bir amaç sanki. Çünkü 
araç olduğu zaman kimliğini kaybediyor sanki, şuraya da bakalım bir şey alır mıyım 
diye bakmak için giriyordum ben eskiden. 
13. Çok değişik, tarihi avlulu pasajlar var. Ben özellikle oraya gidip fotoğraf çektiğimi 
çektirdiğimi hatırlıyorum. Ama artık pek gidemez olduk, belki zaman kısıtlı 
olduğundan dolayı. 
İstiklal Caddesi’nin üzerindeki aydınlatma elemanları ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Onlar sizce bir kuşatılmışlık hissi veriyor mu caddeye gece, 
veya gündüz tellerin olması.. Sizce iyi bir etkisi var mı veya size bir şey ifade 
ediyor mu? 
12. Bazen abartılı da bulduğum oluyor. Çünkü eskiden böyle değildi ama o zaman 
da seviyorduk İstiklal caddesini. Her geçen sene daha çok süslüyorlar gibi geliyor, o 
kadar çok süslenmese de olur bence. A burayı süslemişler ne güzel olmuş 
demiyorum.. 
13. Çok ilginç, bugün ben gelirken hava hafif karanlık gibiydi. Işıklar yanmıyordu, 
keşke ışıklar yansa dedim. Demek ki gözüm ışıklara alışmış ve ben seviyorum.  
İstiklal Caddesi’nde size tanıdık gelen formlarla biçimlerle karşılaşıyor 
musunuz? Mesela biraz önce Çiçek Pasajından bahsettiniz, böyle gördüğünüz 
zaman size bir şeyleri çağrıştıran formlar var mı? 
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12. Mesela tramvay. Tramvayın kalmasını istemem. Tarihinde bir defa kalktı sonra 
gene kondu. Bence tramvay caddenin en karakteristik özelliği, onun kalkması hoş 
olmaz. Yani tramvay ve yaya trafiği var bana İstiklal Caddesinde olduğumu 
hatırlatan. 
13. Kalabalık, güzel bir kalabalık var. 
Mekana dair bir şeyler söyleyebilir misiniz? 
13. Kendi lisem buradaydı. O yüzden İstiklal Caddesi’ne dair güzel anılarım bana 
ortaokul lise yıllarımı hatırlatıyor.  
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresi için bir tanım yapabilir misiniz? 
12. Genel olarak salaş bir yanı var ama daha çok bir kültür mozaiği gibi geliyor. Bir 
adım atıyorsun kiliseye geliyorsun bir adım atıyorsun cami ile karşılaşıyorsun. Ne 
Avrupai bir havası var ne İslami bir ülkenin bir sokağını andırıyor. Bir doğu-batı 
sentezi gibi, o yüzden bir tanım yapamıyorum. 
13. Tam bir tanım yapamıyorum artık. Tarihi mekanlarla çok modern mekanlar 
birleşir oldu. Eskiden tarihi güzel binaların olduğu bir yer diyebilirdi. Artık biraz daha 
modern karıştı. Ne kadar iyi oldu pek bilmiyorum ama çok bir sentez oldu diyebilirim. 
Bir değişim oldu diyebilir misiniz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? 
12. Daha bir modern oldu ama muhakkak koruduğu bir yani var. Açılan dükkanlarla 
daha bir batılılaştı sanki. 
13. Çok gerek var mıydı? Bence bir gereği yoktu. İstiklal Caddesi 
modernleşmeyebilirdi, böyle kalabilirdi. İstanbul’un çok daha öyle olan yerleri var. 
Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-Tünel arasında bir fark var mı sizce, veya 
eskiden var mıydı? 
12. Bence var, Taksim-Galatasaray arası daha kalabalık, daha civcivli, küçük küçük 
bir sürü şeyin olduğu bir taraf. Ondan sonrası daha sakinleşiyor sanki. 
13. Bana da her zaman öyleydi gibi geliyor. Galatasaray-Taksim arasına daha bir 
kalabalık hakim. Diğer tarafı daha mı az tercih ediyorlar bilmiyorum. 
İstiklal Caddesindeki deneyiminizle ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir 
şey var mı? 
12. İstanbul’da hiçbir yere değişmeyeceğim çok güzel bir yer. 
13. Bir süredir yurtdışında yaşadığım için İstanbul’da en çok özlediğim yerlerden bir 
tanesi İstiklal Caddesi diğeri de Boğaz. 
 
In-depth Interview 14 
How old are you? 
I’m 26. 
Is this your first visit to Istikla Avenue?  
This is my first visit to İstanbul but it is already my third visit to this street. 
Do you find İstiklal Avenue as an attractive place?  
In my opinion it really is an attractive street but i don’t know if it is typical for İstanbul, 
because it looks like quite touristic place, like in other European countries. Like in 
Madrid, Barcelona and Paris. It is not a typical Turkish except for the mosque. 
What do you find attractive in this street and why? 
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I think it is impressive. I feel safe here, because the names of the shops are familiar 
to me and there are lot of tourists and lot people every time of the day. In Russia, in 
St. Petersburg there are such places. We were here in New Year’s Eve and there is 
much more life than Sultanahmet. Especially at night, that is attractive for me. 
You said you visited Sultanahmet, what other places did you visit in İstanbul? 
How do you compare them to İstiklal Avenue?  
Today we were in Asia part. It was quite different from here. Maybe there is but we 
didn’t find it, but here it is very different. And this place looks more European than 
Sultanahmet. 
Did you visit the neighbouring streets? Is there a difference for you?  
Just now we come here from Galata Tower. We don’t know how we come here but 
we just walked. They are not cosy streets and we enjoyed them. 
What do the historical buildings on the İstiklal Avenue mean to you?  
It is really shame for me but I don’t know much about them. I look at them but I don’t 
know if there isn’t anything about them that I should pay attention more. Historical 
buildings are the first things that pulled my attention in the city. But in Moscow, in 
our capital city, there is also modern ones and historical ones, and you always know 
what is new and what is old. Here it is not so obvious which is really good.  
Do you have/sense the visible or invisible borders on İstiklal Avenue? What 
are the threshold along the avenue and neighbouring streets?  
I didn’t find any borders. 
How do you feel while you are walking up or down the avenue? Is the avenue 
a tool for you to reach some other place? Or do you enjoy just walking in the 
avenue? Why? 
It is both. Yesterday we were at Sultanahmet at 8pm. There the streets were dark 
and we couldn’t feel safe because they were dark. And we came here; here is life 
and lot of people. We know that whenever we come here there is always something 
to do. 
Do you like to watch people or being watched by them in İstiklal Avenue? Do 
you think there is a kind of contact with the people through the avenue? 
I don’t think so. Because there are so many people and in my opinion almost all of 
them are tourists and they are not interested in people.  
Which places did you prefer to go in İstiklal Avenue?  
We don’t prefer to go to the same place; we try to go new places every time. I think 
it doesn’t represent the city at all. It is like in every city. Touristic places are quieting 
different than the other regions of the city.  
Do you enjoy visiting and spending time in the passages? 
We walked by them but they were closed so we couldn’t pass through them. My 
friend tells that we did it but I don’t remember. 
What do you think about the lighting elements of İstiklal Avenue? Do you 
think they are more than just lighting elements (such as an upper cover)? 
I think it is something about New Year.  
Do you coincide with some familiar shapes on the İstiklal Avenue? Something 
that reminds you something... 
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Maybe it is about globalization the shops (like Mango) and cafes (like Starbucks and 
Gloria jeans) are the same. I think it is not good for all the cities. 
Can you describe the architectural environment of the avenue?  
There are lot of shops. When we visited here the weather was dark. So what we 
only see here is the windows of the shops with lights and names. We can’t see any 
buildings. 
Is there anything you want to add about your experience on İstiklal Avenue? 
I don’t know what else can I say... For me everything about this globalisation is very 
sad, because in my opinion if you take a picture of the street it won’t be obvious 
which street it is because of the same names of the shops and cafes.  So you can 
take this picture in lot of cities. Maybe if we can put them down, the names and so 
on, then it will be possible for us to see the street itself and the buildings 
themselves. 
 
In-depth Interview 15 
Kaç yaşındasınız?  
41 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman ve neden geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
15 yaşımda, merakımdan. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Dışarıda olduğum için senede 2 veya 3 defe Türkiye’ye geliyorum, her gelişimde 
uğrarım.  
İstiklal Caddesi’ne her gelişinizde uğrama nedeniniz ne? 
İstanbul’un kalbi burada atıyor. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz o zaman? 
Avrupa’da uzun senelerdir yaşıyorum. Çekici olan yerler var, oraları gibi hatta daha 
çekici oryantal bir yer olduğu için. Yani batı ile doğunun birleştiği bir şehirde atan bir 
kalp bambaşka.. öbür taraflarda başka kültürler var ama burada çok kültürlü bir 
yaşam olduğu için bambaşka bir çekici yanı var. Turistlerin ilgisini çeken en büyük 
nedenlerden biri de bu olabilir. 
İstanbul’da gittiğiniz başka yerlerle karşılaştırabilir misiniz? 
İstanbul’un burası gibi çok güzel caddeleri var, Etiler olabilir, Bağdat Caddesi 
olabilir. Ama İstiklal Caddesi’ne yaklaşamazlar herhalde.. Çok evveliyattan gelen bir 
kültürü var, Osmanlı Dönemi’nden beri burası yapısıyla, alışveriş ve eğlence yerleri 
ile bambaşka bir üslubu var onun için her taraftan farklı. 
Cadde üzeri ile ara sokaklar arasında bir ayrım yapabilir misiniz, birini diğerine 
tercih ederim diyebilir misiniz ve neden?  
İkisinin de çekici tarafları var fakat ara sokakları pek tavsiye etmem, bildiğim için. 
Güvenli olmadığı için. Cadde üzeri o yüzden tercih nedeni. Ama ara sokakları bilen 
bir kişi, ara sokaklarda çok daha fazla eğlenebilir, Fransız Sokağı olsun, Nevizade 
olsun.. Bunu bilen birisi caddeden çok daha değişik bir ortamda arkadaşları ile 
gruplar vakit geçirebilir. 
Sizin için İstiklal Caddesi’nin üzerindeki binalar bir anlam taşıyor mu? 
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Tarihi binalar bir dönemin tarihe yansıması gibi. Osmanlı Dönemi’nde burada 
yeşeren bir Fransız Kültürü vardı, onların yansıması ile yapılan binalar var. 
Rönesans tarzında yapılan binaların bir çekiciliği var. Eski İstanbul kültürünün, 
efendiliğinin yaşandığı bir yer burası. En çok onların tercih etmiş olduğu bir yer. Bu 
belki günümüze kadar devam etmiş ve gelişiyor ama kirlenen tarafları da çok tabi. 
Yaşantı ve ekonomik zorluklarla beraber gelen uzantıları ile çok değişik çarpıklıkları 
da burada görebiliyoruz. 
İstiklal Caddesi’nin sizin için görünen veya görünmeyen sınırları var mı? 
Mekansal olarak bir yerin bitip diğerinin başladığı kırılma noktaları gibi.. 
Var tabi. Ara sokaklar. Bunun dışında ben pek farketmiyorum. 
İstiklal Caddesi’nde insanları izler misiniz, veya onların sizi izlediğini 
düşünüyor musunuz? Böyle bir şey varsa bu bir etkileşim doğuruyor mu, 
insanlarla ve çevreyle? 
Burası aynı zamanda gelen insanların birbiriyle irtibat kurup kaynaştığı bir yer. Şöyle 
herkes birbirini, kıyafetlerini, yüzlerini, kültürünü görüyor.  Yabancıların da o yönde 
ilgisi çok oluyor bence. Kafeleriyle, uğrak yerleri ile bambaşka bir etkisi var.  
İstanbul’un stresinden kurtulup burada değişik insanların vakit geçirdiği, stres attığı 
bir yer olarak görebiliriz. İstanbul’un kalbinin stres atma yeri olarak görebiliriz. Çünkü 
burada insan bambaşka bir ortama giriyor, bu ortam içinde çok güzel sürüklenip 
belki stresini unutup evlerine rahat rahat gidiyor. Belki İstiklal Caddesi’ne bir ara 
nokta diyebiliriz.   
İstiklal Caddesi’nde tercih ettiğiniz kafeler, restoranlar neler? Oralara neden 
gidiyorsunuz? 
Ben dışarıda olduğum ve fazla gelmediğim için belli bir noktam yok. Neresi olursa 
olsun benim için bir eğlence yeri olabilir.  
İstiklal Caddesi’nde yürürken veya bir yerde dururken neler hissediyorsunuz? 
İnsanlara veya mekana kendinizi yakın hissediyor musunuz? 
Yürürken eskiye dönük hatıralarımı canlandırabiliyorum, insanların değişimlerini 
gözleyebiliyorum. Aynı zamanda dolaşırken alışverişin canlılığını, aradığım şeyi 
bulabileceğim en güzel ortamlardan biri olduğunu, her şeyin burada yaşandığını ve 
her şeyi burada bulabileceğimi görüyorum. O bana ilginç geliyor. 
Pasajları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Pasajları ziyaret etmekten hoşlanır 
mısınız mesela? Sizce onların İstiklal Caddesi’ne mekansal bir katkıları var 
mı? 
Pasajların her şeyden önce tarihi bir yapısı var. Girdiğiniz zaman dışarıda kurulan 
pazarlar gibi her şey ortada olduğu için aradığınızı bulabildiğiniz ilginç yerler. Bir şey 
almak için girmesem bile almadan çıktığım çok olmamıştır. Pasajların öyle bir 
güzelliği, rahatlığı, çekiciliği var.  
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanlarını nasıl buluyorsunuz? Daha 
önceki gelişlerinizde ağaçları hatırlıyorsunuzdur.. Yani binalardan başka 
elemanlar var mı sizi çevreleyen, kuşatan? 
Genel yapısı olarak İstiklal Caddesi’ne girildiği zaman bir insan ışıklı bir ortamı 
burada her zaman aramıştır ve burada bulmuştur ama iyi veya kötü mü onu kişilere 
bırakmak gerek. Bana soracak olursanız. İstiklal Caddesi’nin başından sonuna 
kadar ağaçlıklı olması benim için çok daha güzeldi, çeşitli günlerde ışıklandırılıyor 
olması. Dükkanların daha değişik atmosferde ışıklandırılması gerekiyor. Mesela bir 
Las Vegas, New York nasıl bu çekiciliği yaratıyorsa burada da aynı şeklide 
sağlanması lazımdı. Zaman değişiyor, insanlar değişiyor, her şey değişiyor. İstiklal 
Caddesi belki bunu yapacak ama belki bu yönetimle değil. İlk önce yeşilliğe önem 
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verilmeli. Ağaç köşelerde de olsa bir yer bulup mutlaka dikilmeli. Ben ışıklandırmalar 
ve yeşillendirme bakımından çok eksik buluyorum. 
İstiklal Caddesinde tanıdık formlarla, biçimlerle karşılaşıyor musunuz? Size bir 
şeyler hatırlatan, bir şeyler ifade eden.. 
Evveliyattan gelen İstanbul’un kültüründe Ermeni, Rum ve başka azınlıkların 
bıraktıkları kültürel miraslar var. Mesela kiliseler diyelim. Bunları mesela bir cami ile 
huzur içinde kabul edip çok daha saygıyla bakılması için herkesin birlikte 
yaşayabilmesi için bence değer verilmesi gerekiyor. Toplumların değer yargılarını 
hiçbir zaman kısıtlamamak lazım. Bu tarihi yapılar içinde kiliseler olsun, 
ibadethaneler olsun, konsoloslukların tarihi binaları olsun, bana çok şey hatırlatıyor, 
bunları görmekten zevk alıyorum. Bu tarihi atmosferi gezmek geçmişe dair çok 
şeyler hatırlatıyor insana. 
Mimari çevresini tanımlayabilir misiniz? 
Çok geniş kültürlerin yaşadığı, eski izlerini bıraktığı, alışveriş mekanları olsun 
sinemaları olsun, kafeleri olsun, kiliseleri olsun, bambaşka bir atmosferi olan 
dünyadaki en çarpıcı yerlerden biri. Bu ortamı yaşamak, bilhassa gelip görmek 
lazım. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz? Bunu nasıl 
yorumluyorsunuz? 
İstanbul her gün kalabalıklaşıyor, İstiklal Caddesi’nde de bu kalabalığı görüyoruz. 
Sokakta bile belki doğru düzgün yürüyemiyorsunuz. Daha düzenli yapılabilirdi, 
mekanlardaki atmosfer daha değişik olabilirdi.  Alışveriş dükkanlarının sergilemesi, 
insanların buna saygı gösterilmesi, etrafın biraz daha çiçeklendirilmesi, 
ağaçlandırılması, herkesin birbirine çarparak yürüdüğü karmaşık bir ortam değil de 
daha değişik bir ortamda düzen hissedilebilirdi. Eskiden olan ve hatırlanan şeylerin 
geri getirilmesi ve onun devamı olarak düzenlenmelerin yapılması gerekirdi. O 
yüzden eski atmosferi bozuldu diyebilirim. 
İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminiz ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? 
Herkes yönelik, bize, çocuklarımıza ve hatta turistlere yönelik olarak ileriye dönük bir 
şekilde düzenlenmeli burası. Güvenliği de sağlayarak. O şekilde bir alışveriş 
merkezinden öte dünyanın kalbinin attığı bir yer olarak bir gelenin bir daha gelmesi 
ve bunu anlatması için çalışmalıyız. 
 
In-depth Interview 16 
Kaç yaşındasınız?  
45. 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman ve neden geldiğinizi hatırlıyor musunuz? 
1979 yılında sanırım. İstanbul’un eğlence merkezi olarak tek yeriydi o zaman, 
gezmek görmek için. 
Artık ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Haftada 1 kesin geliyorum. Arkadaşlarım burada, onlarla toplaşıyoruz zaman 
zaman, kültürel çalışmalar oluyor; kitap sinema, bunlarla ilgili.. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz o zaman? 
Çekici bir yer. Bunun birçok nedeni var. Eski İstanbul olduğunu halen 
hissedebiliyorsunuz. İnsanların renkliliği ve çeşitliliği, kültürel zenginliği, her koşulda 
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her tip insanla karşılaşılabiliyor olması ve en azından ön sokaklarında yumuşak 
ilişkiler var. 
İstiklal Caddesi’ni gittiğiniz diğer yerlerle karşılaştırdığınızda neler 
söyleyebilirsiniz? 
Eğer eğlence ve kültür amaçlı bir kıyaslamadan söz ediyorsanız açıkçası başka 
yere gidemiyorum. Yok ki gideyim. 
Cadde üzerini mi ara sokakları mı tercih ediyorsunuz? 
Cadde üzerini, az önce saydığım nitelikleri daha çok barındırdığın düşünüyorum. 
Arka sokaklar henüz yeterince ana aksın üzerindeki yaşama ulaşmamış durumda. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? 
Çok önemliler. Yer yer görüyorum, tarihi motiflerin bile yeterince belirginleşmediğini 
ve korunamadığını farkediyorum. Bunlar bizde sıradan binalar gibi görünüyorlar, 
çünkü tarihi özellikleri yeterince ön plana çıkarılmadığı için, hanlar olsun diğer 
binalar olsun. Bunun üzerinde çalışma yapılsa tarihi dokuyu daha iyi hissedeceğiz. 
Aslında sadece İstiklal Caddesi ile ilgili değil, çok genel olarak şunu söyleyebilirim, 
sosyolojik olarak tarihi ile görsel temas kuramayan insanların bir yeri sakatlanmış 
demektir. İşte bugün çok ciddi bir şekilde konuştuğumuz politik meselelerin altında 
bile bu silinmiş kayıtlar var. Onların ne kadar canlı, yanı başımızda olduğunu 
göstermemiz, öne çıkarmamız gerekiyor. 
İstiklal Caddesi’nde sizin için görünür ya da görünmeyen sınırlar var mı? 
Cadde ve ara sokaklar gibi veya Galatasaray-Taksim, Galatasaray-Tünel gibi. 
Bence Galatasaray’dan Tünele kadar fiziki bir ayrım var ama ben az önce 
söylediğim yerden konuşursam, gezinti boyu olması nedeniyle düzenlenmiş yerler 
ile bunun dışında kalan yerler ciddi bir kopukluk gösteriyor. Belediyenin bu konuda 
profesyonel bir hizmet verdiğini düşünmüyorum. Yani cadde üzerindeki yerler zaten 
kendilerini düzenlediler ama arka sokakların düzenlenememesinin hem mekan hem 
hizmet hem personel olarak hizmet verememesinden dolayı bir kesinti oluyor. Oraya 
gittiğinizde  artık İstiklal Caddesi’nin dışına çıkmışsınız, o kafe, o işyeri neredeyse 
oraya gitmiş oluyorsunuz, orası Beyoğlu olmuyor. Kültür başkenti olmaya hazırlanan 
bir kentte bu bir rezalet niteliğinde. Fiyatlarla bir sınır konulmuş. Oraya giden 
insanlar Beyoğlu içinden bu tadı almak için gidiyorlar ama sadece fiyatların 
uygunluğu nedeniyle tercih ediyorlar oraları. Bu konuda belediyeye ciddi görevler 
düşüyor. 
Cadde üzerinde yürürken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Cadde sizin için bir 
araç mı yoksa cadde üzerinde olmak başlı başına bir amaç mı oluyor? 
Bazen bir amaç haline geliyor. Kendinizi epeyce özgür hissediyorsunuz. Yanlış 
bilmiyorsam haftada 8 milyon insanın geldiği (aynı insanlar olabilir birkaç defa 
geliyor olabilirler) bir alan burası. Bu kozmopolit bir his oluşturuyor. Kendini biraz 
dünya vatandaşı gibi hissediyorsun. Büyük olasılıkla yabancılara da böyle 
hissettirmek yararlı olurdu yani. 
İnsanları izlemekten veya onları sizin izlediğini düşünüyorsanız bundan 
hoşlanıyor musunuz, kozmopolitlikten bahsetmişken, insanlarla bir arada 
olma hissi gibi şeyler uyandırıyor mu? 
Bu biraz yaşla da ilgili sanırım. Belirli bir yaşa kadar esas olan o kozmopolitliği 
hissetmek değil, bizzat yaşamak, o iletişim kurmaktı. Bu bir açıdan da çok önemli bir 
fırsat. Bu ilişkilerin bu tür bir mekanda mesela birisinin uyarısına gerek kalmadan 
belirli bir seyir yakalaması muhtemeldir. Çevre ve mekanın mobilyalarının 
düzenlenmesi insan ilişkilerinde belirli bir yumuşama ve esneklik getiriyor. Bana 
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sorarsan ben de bir dönem Beyoğlu’na daha farklı insanlarla tanışmak için 
geliyordum. Ama yaşımız ilerledikçe nedenlerimiz de farklılaştı. 
İstiklal Caddesi’nde bir yerde dururken (gittiğiniz kültürel etkinlik ve buluşma 
mekanlarında) veya yürürken kendinizi insanlara veya mekana yakın 
hissediyor musunuz? 
Çok kendimden hissettiğimi söyleyemem ama bu yabancılıktan da rahatsız 
olduğumu söyleyemem. Çok ince bir sınır var, herkesin kendi halinde olması, 
ötekinin ne yaptığı ile ilgili olmamasının bir iyi bir de kötü tarafı var. İyi tarafından söz 
ediyorum ben. Kötü tarafından da baktığımızda insanın başına bir şey geldiği zaman 
bakmıyorlar, yanından yürüyüp geçiyorlar. Bu ikili bir şey.  
Pasajları mekansal olarak nasıl değerlendirebilirsiniz, sokaktan farklı bir yapısı 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
Şu anda yok. Hatta nerde olduğu fark etmeden girip çıkan binlerce insan var. Ona 
fark ettirilmesi gerekiyor. Şu yakınlardaki hanın bir kapısı olduğu halde, 
oyuncakçının eşyaları ile vesaire sarılı, oysa o kapattıkları yerde bütün tarihi motifler 
var. Bu kadar ilkel bir şekilde ticarileşmek Beyoğlu’na yakışmıyor.  
Kapitalist düzenle birlikte gelen küreselleşmenin bir sonucu mu sizce? 
Keşke öyle olsa ama değil. Bizim modernleşme sürecimizdeki sorunların bir sonucu 
yani sanıyorum ki buna müdahale eden insanlar kaldırtma sırasında ciddi bir 
dirençle karşılaşacaklar. Bu halledilemez bir şey değil tabi ki. İkinci bir şey de belki 
işlerine geliyor, görünmesini de pek istemiyorlar, örtük kalmasını tercih ediyorlar. 
Hem bilinçli yapılan bir şey hem de bize ait bir eksikliğin sonucu.. 
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili neler düşünüyorsunuz?  
Çok yetersiz ve oldukça beceriksiz. Tabi bu öbür beceriksizliklerinin devamı olduğu 
için ilk bakışta iyi gibi görünüyor oysa bütün tarihi dokunun ve modernite ile uyumun 
birlikte gerçekleştiği bir alanda büyük olasılıkla farklı yapılır. O olmadığı için sanki 
hoşmuş gibi görünüyor. 
İstiklal Caddesi’nde tanıdık formlarla, biçimlerle karşılaşıyor musunuz? 
Caddeye geldiğiniz zaman size nerde olduğunuzun sinyalini veren veya 
kendinizi buraya yakın hissettiren.. 
Bir hanın bir şekilde restore edilmesi belki bana Beyoğlu’na geldiğimi hissettirebilir 
ama bugün tramvaydan başka hiçbir şey bana bunu hissettirmiyor. 
İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini tanımlayabilir misiniz? 
Bu konuda buranın toptan bir çalışmasının yapıldığı hissedilmiyor. Bazı yerlerin bazı 
güçlerle planları yapılıyor bu planlar bütün Beyoğlu’nun yapısıyla uygun mu değil mi 
diye kontrol edilmiyormuş gibi hissediliyor. Çünkü aniden son derece yeni kurulmuş 
bir kentin sokağının ortasında, köşesinde olabilecek bir mağaza ile 
karşılaşabiliyorsunuz. Bu mağaza acaba Beyoğlu’nun dokusuna uygun mu diye 
bakıldığında kolayca hayır diyebiliyorsun. Değişimler bütünsel düşünülmediği hissini 
veriyor, yani tarihi dokunun korunması konusunda bir tasarım olması lazım.  
İstiklal Caddesi’ne yaklaşık 30 senedir geliyorsunuz. Bu sürede nasıl bir 
değişim gözlemlediniz? 
Olağanüstü denilebilecek bir değişiklik var. Çünkü İsitklal Caddesi’nin müdavimleri 
değişti. Ben 1978-1979da gelmeye başladığım günden bu güne gelenler çok değişti, 
bu İstanbul’un profilinin değişmesi ile de ilgili ama, o gün buraya gelenlerin niyetleri 
ile bugün buraya gelenlerin niyetleri aynı değil. O günlerde burada pavyonlar vardı 
veya Avrupa’ya gitsek kırmızı sokak niteliğinde olabilecek yerler akışı destekliyordu. 
Şimdi ise daha çok kültürel öğeler öne çıktı, dolayısıyla gençlerin burada bulunması 
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onlara bir katkıya da dönüşüyor diye düşünülebilir. 1979da Lale sinemasından diğer 
sinemalara kadar sokakta çığırtkanlar durur, 7-8 kişi yan yana durduğunda 
doldurabileceği genişlikte bir kaldırımda içerde bir film olduğunu ve bu filmin sürekli 
olduğunu anlatan çığırmalarla bu anlatılırdı. Buradan bakınca çok ciddi bir değişim 
geçirdi. Çünkü bu öğeler İstiklal Caddesi’ni tanımlayan etkili unsurlardı. Mesela 
bugün Mephisto İstiklal Caddesi’ni tanımlıyor, onun gibiler de oldu çünkü. Buralara 
gelen gidenlerin sayıları önelim bir miktarda değişti ve arka sokaklarda bunu taklit 
etmeye çalışan yapılar türemeye başladı, o açıdan İstiklal Caddesi’nin görsel tarihi 
sürecinin kitaba uyarlanmış devamı olarak da algılayabiliriz bunu. Yani bir tarihsel 
boşluk vardı ve tekrar eski yerine döndü ama yine de çok beceriklice dönemedi. 
Son olarak İstiklal Caddesi’ndeki yaşantınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Şunu paylaşmak istiyorum. İstiklal Caddesi sokak sanatçılarının bolca bulunması 
gereken ve bu sokak sanatçılarının desteklenmesi gereken bir yer. Bu yerlisi 
yabancısı ayırt edilmeden belli bir niteliği olan insanların organize edilerek buradaki 
kültürel aktiviteyi zenginleştirmeye katkısı sağlanması gereken bir yer. İstiklal 
Caddesi’nin buradaki tarihi ve kültürel dokuyu bir arada tutacak, insanları da 
Beyoğlu’na bağlayacak iki şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim bir şey 
yapmamıza gerek kalmadan uluslararası düzeyde bilinen bir yer. Bizim yapacağımız 
şeylerin de minimumda olan şeyleri imha etmemesi gerekiyor. O da tarihi doku ve 
kültürel zenginliğimizi organize bir şekilde buraya taşımaktan geçiyor.  
 
In-depth Interview 17 
How old are you? 
I’m 33. 
When was your first visit to İstiklal Avenue?  
2003. 
And why? 
I was a guest for Garanti Platform. 
How often do you visit İstiklal Avenue nowadays? 
Twice a week… 
Do you find İstiklal Avenue as an attractive place compared to other places 
that you visited?  
I think it is quite nice. 
Why? 
When there are not so much people... There are nice shops that you go and visit 
and there isn’t any traffic and there are some cafes and bookshops… 
Do you think the spatial elements affect the entertainment functions in the 
avenue? 
Well, yeah. It was better before I think. When there were trees and also when it 
wasn’t that flat, now it is too flat, almost like a landing strip or something like that. So 
it was much more interesting when it didn’t had those repairs and everything. I mean 
there are also some nice houses too. Some architectural interesting houses, some 
of them are very nice, especially the ones towards the Swedish Consulate there is 
this big art-nouveau house. Some of the embassies or former embassies are nice. 
What do these historical buildings put in to or take out from the avenue? 
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The main reason i would often go there to that it is the only street that goes from 
Karaköy to Taksim. Otherwise, you cannot really come from Karaköy if you don’t 
walk from İstiklal Avenue. The other streets are mad, if you don’t go there. It is also 
a neccesary street for transportation. Of course this historical houses make it very 
nice, but at the same it is so wide so i think the historical houses on the back streets 
are in this sense just less interesting. 
What do you think about the neighbouring streets, back streets and the 
relation between them and the avenue? 
What is a little absurd is that İstiklal Avenue is the only street that goes in that 
direction, because you can follow the parallel streets some blocks but usually they 
are blocked, so you cannot follow the parallel streets to Karaköy. Because if you go 
to the street towards Tarlabaşı you end up towards Tarlabaşı, or you have to come 
up to İstiklal Avenue again. Or on the other side everything faces down to Cihangir. 
So it is little tricky. You can go around some small parts but you cannot go around 
and finally reach Tünel, without having coming up to İstikal Avenue again. That’s a 
little sad that You cannot criss-cross in the back streets to finally reach Karaköy, or it 
is tricky to do that, it is more easier to take İstiklal Avenue. The neighbouring streets 
are very nice but İstiklal Avenue is little wide and kind of cuts through all these.  
Do you sense some visible or invisible borders on the avenue, or are there 
any thresholds? 
You feel that İstiklal Avenue is a border between Cihangir and Tarlabaşı and also 
there is a grey zone but it is very different from left to the right side in a sense if you 
come down from one street from one side. Invisible borders… It feels like one it is 
one of the few really public spaces in İstanbul, in a sense it is really a mix of people 
and it is really so crowded. If you go to Bagdat Caddesi it is more exclusive and the 
shopping malls are totally exclusive and it is the only real public space in a sense. 
There are many Topshop and Mango like stores but I think it is also what people 
want too. That’s why they go there to, so not only to have a beer but also to visit the 
stores. Perhaps it is one of the few or not so much borders I think. Of course if you 
come down to French Street there is a border, that you feel that this is not 
accessible to everyone. 
What do you feel when you walk up and down to the avenue? You mentioned 
that you take İstiklal Avenue from Karaköy to Taksim Square. Do you use the 
avenue as a tool or being on the avenue itself is an aim for you? 
I think I don’t want to go there, not if I will go to Swedish consulate, Robinson 
Crouse or just go to Tünel or down towards to Karaköy. Because I get little upset, 
when I go there in the morning, there is so much traffic, all these tracks and 
delivering stuff and in the afternoon and in the evening so much people that you 
bump into people. I never go to İstiklal Caddesi just to go around and have a look 
and meet or see people. It is a little too much for me. 
Do you you watch people in the avenue maybe not to bump into them or do 
you think that you are being watched by them? In a sense that it is something 
that makes the public sphere, a kind of dialog between people in the same 
place, what do you feel about that? 
Of course you can see that in İstiklal Avenue, all these cafes that are having like 
seatings on the ground floor how they become almost like a scene and looking 
down the street, the people passing down the streets. The lot of public space are 
about seeing and being seen and looking at people. Trying to figure out what is the 
climate of the city, what is happening in the city etc, and I think that could be done in 
parks and streets. There are not so many parks in İstanbul so I guess it happens in 
İstiklal Avenue. It also has this passage like structure in a sense. At the same time 
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there is Atlas Pasage where the little subculture and some times there are some 
punks outside Yapı Kredi but otherwise it is very few kind of areas that people really 
wants to be seen and sits there to be seen at the scene like surveillance. And like 
punks sit and mark their area, guarding the area. It is one of the few streets that this 
happens. 
Why do you think is that? 
People often need an excuse to do that, so they say we go to this café and there are 
lots of cafes that people meet and shops where people meet and go. So there is a 
lot of excuse to go there and to look at each other and use the space like that. And 
also it has this concentration while it is still public and open and have those exits 
and openings and you do a lot o things from that street too, not like a shopping mall 
which only has three exits and a kind of closed in, it is a very open space. 
You mentioned Atlas Passage and also you said that the avenue itself was like 
a passage, what do you think about the other passages on the avenue, what 
do they put in more to the avenue? 
I haven’t been there for a while. After Galatasaray, there is one with some textile 
stores that I’ve been into buying fabric and things like that, and also I buy some 
needles, that have this inner yard to pass through British consulate to Galatasaray. 
Which I think has a quiet nice café on the yard. Some of them that I pass quiet often 
but I think it are still sad that they are not better marked. You really have to know 
before you go in there or otherwise it is a bit tricky to know what is going on in there. 
Many of the quiet small shops are inaccessible or at least to me I feel so. I wish I 
were hanging out there more… 
Do you find any familiar shapes in the avenue that bonds you to that place, 
you feel familiar or not and says you that you are in the avenue? 
You recognise a lot of these international things that seems to belong to the 
cityscape I mean like these type of... The McDonaldification of the whole world and 
all the streets turned out the same with their Bodyshop and their McDonalds and 
their Burger King and Pizza Hut, I mean it is all the same. I guess it is more a format 
of being a pedestrian street for shopping. I think all cities have those types of 
streets, which is both good and bad. Of course it would have been much nicer if we 
could imagine that the whole İstiklal Avenue was more distributed all through Pera 
or to Beyoğlu that would have made the whole area more funny to just stroll through 
and ‘ow there is a café’ or ‘ow there is a bodyshop’, where all these shops are not 
obviously placed in the same street but on the back streets as well. So it would have 
been much interesting for all people to stroll through the whole area. But which 
would come with the gentrification I guess, since all these streets have interesting 
topology. So what I recognise is the international format of the pedestrian street, I 
know where I am and what to expect because there are no cars and there is that 
historical tram there is these international cafés. 
You said that the avenue is changed; can you say something more about it? 
Since I’ve only seen it for 5 years it is a little tricky to say. What has mainly 
happened is that they restored the houses when I’ve been away; it was a little bit 
more rundown before. And of course more of these international brands moved in. I 
think it was much more a low key in the sense of there were a lot of these kepapçı 
and köfteci, these type of places. I know they are still there but there was not much 
Starbucks and Gloria Jeans when I came there first. And lot of the houses are 
freshly restored.  
What do you think about the lighting elements, do you think that they serve 
more then just a lighting element in a sense that being an upper cover on the 
avenue or something else? 
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I think when I came here first there had some kind of policy that the all the signs had 
to be a brass or something like that and all shops had the same type of signs. When 
I first come here it was very hard to recognise the different kind of shops from each 
other because they were very kind of homogenous. Its quiet tricky to identify where 
am I on the street, because the street is quiet long. I don’t remember the lightings if 
they were there when I first came. Because they had these coca-cola signs I though 
it was all coca-cola. They usually have this same kind of thing that they put up for 
Christmas in Sweden and its quiet nice because it feels like Christmas when they 
put up these and don’t they have it for the rest of the year so they put it up just in 
December. It would have been nicer if it would be more temporary, then you would 
recognise them, because now you walk you hardly think about it they are always 
there. It would be nice if they were changing with the seasons. Of course it is very 
cheesy what they have on Taksim now, the rain drops ands so on… But like this I 
don’t really recognise that now. 
Finally what are your last comments about the avenue? 
I think the connections with the neighbouring streets what would make it different 
from the any other shopping streets in the world. But know they are trying to crumb 
everything in the same street and they forget the streets by the sides. Now there are 
these little cheap bars on the streets beside and they have all the kind of 
commercial activities along the road and it is really sad that it become that strict 
division it feels like it would have been much nicer if they were a little bit more 
spread around. Because that would have made this different kind of traffic along the 
side streets and through the small passages, it would be really nice if the passages 
to work a little better, there would be some interesting shops in there, there could be 
that international brands and cafés could be in side of these streets and passages, 
then it would be more adventurous to go there. 
 
In-depth Interview 18 
Kaç yaşındasınız?  
25. 
İstiklal Caddesine ilk ziyaretiniz ne zaman oldu? Neden? 
İlk ziyaretimi hatırlamıyorum, babamın ailesi Beyoğlu’nda yaşadığı için küçük yaştan 
beri İstanbul’a gelirdim. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla gelirsiniz? Neden? 
Haftada 4-5 kere, en az çünkü bir çok arkadaşım ve ben Beyoğlu civarında 
yaşadığımız için. İşe gidip gelirken de geçtiğim için.  
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Caddenin size 
çekici gelen veya gelmeyen yönleri nelerdir? Neden?  
İstiklal Caddesi’nin benim için hem cazip hem de itici kılan şey caddedeki insan 
akımıdır. Kalabalık olması hem oraya gitmem hem de gitmemem için bir sebep. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor, hissediyor musunuz?  
İstiklal Caddesi yapısı gereği sürekli değişen bir yer, değişmemesi daha çok dikkat 
çekici olurdu. 
Caddenin üzerindeki yerleri mi ara sokaklardaki yerleri mi tercih ediyorsunuz? 
Sizin için ikisinin bir farkı var mı? Neden? 
Tercih edeceğim yerin nerede olduğundan çok kalabalık olup olmaması önemlidir, 
daha sakin yerler arka sokaklarda olabilir. 
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İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için ne anlam taşıyor? Onların  en çok 
beğendiğiniz/beğenmediğiniz özellikleri nelerdir? 
Tarihi binalar çok geniş bir çerçeve, restore edilip yepyeni gibi görünenler var, ya da 
çok bakımsız olanlar. Bence ayırt edici olan çoğu binanın zemin katı ile üst katları 
arasındaki farklılık (büyük markalara ait (nike, puma) binalar dışında). İstiklal 
caddesinde üst kottan cephe fotoğrafları çekip birine gösterseniz İstanbul’un en 
işlek, ticari caddesi olduğuna inandıramayabilirsiniz. 
Taksim-Galatasaray ve Galatasaray-Tünel arası bir fark hissediyor musunuz? 
Mekana dair bir farklılık tanımlayabilir misiniz? 
“Galatasaray lisesi” civarında dev bir kara delik var da insanlar orada birden azalıyor 
gibi hissediyorum, yoksa iki kısım arasındaki insan sayısındaki fark nasıl birden bire 
değişebilir ki. 
Cadde üzerine yürürken kendinizi nasıl hissedersiniz? Cadde sizin için sadece 
bi yerden bi yere ulaştıran bir araç mı yoksa caddede sadece yürüyor 
olmaktan da hoşlanıyor musunuz? Neden? 
Bazen hoşlanırım bazen hoşlanmam, canım sıkkınken tanımadığım insanların 
arasında havalara bakarak yürümeyi severim. Bir de hafta içi sabah 10 gibi cadde 
sakin ve daha az dağınıkken.  
İstiklal Caddesinde insanları izlemekten veya izlenmekten hoşlanıyor 
musunuz? (sadece sözlü diyalog değil, izleme/bakma bunun ötesinde başka 
(farklı veya benzer) insanlarla bir arada olmanın devamı gibi düşünülürse) 
Vapur ve otobüslerde insanları izlerim belki, caddede teker teker insanları değil 
genel hareketi izleyebilirim. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken/hareket ederken veya caddede belli bir noktada 
otururken/dururken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  Kendinizi mekanla veya 
insanlarla yakın hissediyor musun? 
Caddede “durulmaz” işareti var gibi hissederim çoğu zaman, herkesin aynı anda 
hareket halinde olduğu bir yer gibi olduğu için.  
Pasajları ziyaret etmekten, orda vakit geçirmekten hoşlanır mısınız? Pasajlar 
sadece bir kısayol mu yoksa sokaktan farklı olarak İstiklal Caddesi’ne 
mekansal olarak katkısı var mı? 
Pasajlarda durmayı severim, her an uzun yıllardır içlerinde oldukları mekanları 
birileri tarafından satın alınıp otel yapılacakmış gibi tedirgin halde olan sayısı 
azalmış pasaj esnafından pasajın akıbeti ilgili haberleri alırım. 
İstiklal Caddesindeki aydınlatma elemanları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Sizce onların aydınlatma elemanı olmaktan fazla (mesela bir üst örtü olmak 
gibi, bana yüzeylerinde kuşatan bir eleman olmak gibi vb.) bir mekansal 
görevleri/etkileri var mı? 
Çok dikkatimi çekmemişler, Turkcell  reklamı gibi olanlardan bahsetmiyorsanız.  
İstiklal Caddesi’nde tanıdık biçim/formlarla (size İstiklal Caddesi’nde 
olduğunuzu hissettiren, o mekana özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, 
okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat İstiklal Caddesi’nde sadece 
fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz) karşılaşıyor musunuz? Size ne 
ifade ediyorlar? 
Tüneldeki İsveç konsolosluğu ile Galata Mevlevihanesi arasındaki noktaya 
kendimce bir anlam yüklüyorum. Sol tarafta Mevlevihane’nin asırlık ağaçları ile 
dağınık ama kendi içinde bir düzeni olan bir bahçe, sağ tarafta İsveç 
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konsolosluğunun her biri aynı boy kesilmiş çimleri, nizami ağaçları... Doğu-Batı 
klişesinin nesneye dönüşmüş hali gibi geliyor bana o nokta. 
 
In-depth Interview Group 3: Architects 
In-depth Interview 21  
Kaç yaşındasınız?  
37.  
İstiklal Caddesine ilk ziyaretiniz ne zaman oldu? Neden? 
1980’lerde bir İstanbul ziyareti sırasında. O zamanlar taşıt trafiği ile bölünmüş cadde 
hayatını iki kaldırım arasında sürdürüyordu. Alışveriş amaçlı olduğunu hatırlıyorum. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla gelirsiniz?  
Taksim Meydanı’nın bir uzantısı olarak İstiklal Caddesine epey sıklıkla yolum 
düşüyor. Bu bazen bir buluşma, bazen bir toplantı bir panel veya sergi açılışı 
olabiliyor.  
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? İstiklal 
Caddesini diğer caddelerden farklı kılan nedir? 
İstiklal Caddesi olağan bir cadde olmanın ötesinde İstanbul’da kültürel ve ticari 
hayatın en önemli zonu olarak adlandırılabilir. Yayalaştırma sonrası Galatasaray 
Meydanı üzerinden Karaköy’e kadar uzayan bir yaşama alanı olarak düşünülebilir. 
Bu cadde tarihi açıdan sadece ticari bir aks olmanın ötesinde sinema , tiyatro 
sahaflar, pasajlar, hanlar, konsolosluklar,  kitapçılar ve galerilerle zengin bir kültürel 
hayatı beslemektedir. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor, hissediyor musunuz?  
Evet gözlemliyorum. Gözlemlediğim en ciddi değişim, zemin kotundaki hayatın 
yapılarla olan bağlantılarında yapıların zemin kot kullanımlarının caddedeki 
dolaşıma entegre olması ve bu açılımın pek çok farklı kullanımımda kendini farklı 
biçimlerde göstermesi. 
Caddenin üzerindeki yerleri mi ara sokaklardaki yerleri mi tercih ediyorsunuz? 
Neden? 
Özel bir ayrım yok bu yerlerin kaliteleri ile doğrudan ilişkili ve doğrudan cadde ve 
arka sokak kategorilerinde bu farkı okumak mümkün değil. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için ne anlam taşıyor?  
Özel bir anlam taşımıyor. Kentin tarihi dokusu içinde tarihsel olarak varlığını 
sürdüren pek çok yapı gibi İstiklal Caddesi üzerindeki pek çok yapıda bu kentin 
zenginliğini ve katmanlı yapısını oluşturuyor. 
İstiklal Caddesi’nin görünür sınırları var mıdır veya görünmez sınırları (sadece 
sınırlayan değil ayni zamanda yon veren, kuşatan vb.) hissediyor musunuz? 
Bunlar nelerdir ve sizi nasıl etkiliyorlar?  
Mekanın sınırlarının görünür ve görünmez halleri İstiklal caddesine özel olarak 
yoğunluk ve sıklıkla ilgili bir farklılık gösteriyor. 
Taksim-Galatasaray ve Galatasaray-Tünel arası bir fark hissediyor musunuz?  
Kullanım içeriklerine bağlı olarak bu iki zon arasında yoğunluk ve kullanım farklılığı 
belirgin biçimde göze çarpıyor. Galatasaray Tünel arasında ki ticari faaliyetin içeriği 
geleneksel biçimde hanların ürettiği karakterle ortaya çıkması nedeniyle hareketin 
yoğunluğu ile ilgili bir farktan bahsedebiliriz. 
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Cadde sizin için sadece bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa 
caddede sadece yürüyor olmaktan da hoşlanıyor musunuz?  
Kastedilen caddenin Flaneur’vari bir ‘dolanım’ mekanı olarak kullanıla geldiği ve bu 
tür bir yaya hareketini beslediği ise, evet. Kentlerin kültürel ve ticari olarak yoğun 
olduğu alanlarda bu tür bir yaya faaliyetinin olması çok beklenir bir şey. Bende bu 
akışı kullanmaktan hoşlanıyorum. 
İstiklal Caddesinde insanları izlemekten veya izlenmekten hoşlanıyor 
musunuz? (sadece sözlü diyalog değil, izleme/bakma bunun ötesinde başka 
(farklı veya benzer) insanlarla bir arada olmanın devamı gibi düşünülürse) 
Neden? 
Kentin sadece kültürel mekanları değil ama aslen pek çok metropol alanı bu tür bir 
bakışın nesnesine dönüşebilir. Kanımca bu bakış doğrudan mekana özgü değil 
daha çok kentli kullanıcının algıları ile belirlenen bir nitelik gösterir. Bu tür bir bakışın 
kimi zaman bir otoyol üzerinde kent ışıklarını izlerken kimi zaman vitrinlerle dolu bir 
yaya yolunda belirginleşmesi de mümkündür. 
İstiklal Caddesi’nde gitmeyi tercih ettiğiniz yerler (kafe, bar, restoran, dükkan, 
vb.) nerelerdir? Gittiğiniz yerlerde kendinizi mekanla veya insanlarla yakın 
hissediyor musun?  
Çoğunlukla ortak arkadaşların buluşma durakları öncelikli olarak , her türlü kamusal 
mekanı kullanıyorum. Kentin diğer mekanlarında olduğundan farklı bir yakınlık 
uzaklık hissi hissetmiyorum. 
Pasajları ziyaret etmekten, orda vakit geçirmekten hoşlanır mısınız? Neden? 
Evet. Sıklıkla, Atlas pasajını kullanıyordum ancak bir pasajdan çok bir Beyoğlu kent 
mekanı olarak. 
Peki Kent mekanı olarak pasajların İstiklal Caddesi’ne mekansal olarak katkısı 
var mı? 
Pasajlar ticari kullanımın bir yansıması olarak oluşmuş kestirmeler ve kapalı iç 
sokaklar olarak düşünülebilir. Ancak, İstiklal Caddesi’nin bugün yaşadığı yoğunluğa 
büyük etkisi olduğunu düşünmüyorum. 
İstiklal Caddesi’ndeki aydınlatma elemanları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Sizce onların aydınlatma elemanı olmaktan fazla (mesela bir üst örtü olmak 
gibi, bana yüzeylerinde kuşatan bir eleman olmak gibi vb.) bir mekansal 
görevleri/etkileri var mı? 
Kentlerde bu tür mekanların çok özel ve kurtarılmış alanlar olarak algılanması 
kentsel mekan içinde bir ‘misafir odası’ estetiği üretiyor. O yüzden kentsel kimliğin 
bütünlüğü dışında İstiklal Caddesine özel bir kentsel mobilya ve donatı tasarımı 
bana çok iç açıcı gelmiyor. 
İstiklal Caddesi’nde tanıdık biçim/formlarla (size İstiklal Caddesi’nde 
olduğunuzu hissettiren, o mekana özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, 
okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat İstiklal Caddesi’nde sadece 
fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz) karşılaşıyor musunuz? 
İstiklal Caddesi kendi başına İstanbul’un mekansal örgütlenmesi açısından çok özel 
bir kentsel yaya alanı olduğunu ve kendine özgü çok zengin bir yapıyı barındırıyor 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fransız Konsolosluğu yapı adasının karakterinin 





In-depth Interview 22  
İstiklal Caddesi’ni kamusal alanın oluşumu ve geçirdiği değişimler üzerinden 
nasıl okuyorsunuz? 
İki ayrı dönemin ortaya koymuş olduğu iki farklı program var. Bir tanesi ilk defa 
kentte bir kamusal kültür programı gerçekleştiriliyor. Bunun en kapsamlı örneği de 
Atatürk Kültür Merkezi. Onun dışında açık hava tiyatrosu var, fuar alanı var, kapalı 
tiyatro var, çok amaçlı salon (spor ve sergi sarayı), stadyum, rekreasyon alanı 
vesaire var. Bu programla 19.yy’daki programla birlikte iş görmeye başlıyorlar. 
Kamusal bir kültür programı da cumhuriyet döneminin kente getirmiş olduğu önemli 
bir yenilik. Ondan önce sinemalar tiyatrolar falan hepsi özel. Bu ilişki içinde 
okursanız İstiklal Caddesi’ni, o zaman İstiklal Caddesi bir şekilde dönüşüyor 
değişiyor, ama hayatına devam ediyor. Bazı kurumlar buradan gittiler, burası zaten 
finans merkezi olma özelliğini 80’li yıllarda kaybetti; liman ona göre değişti, haliç 
değişti, dolayısı ile İstiklal Caddesi de artık kentin finansal merkezi olmaktan çıktı. 
Sadece kültür ve eğlence odaklı bir alana dönüştü. Şimdi baktığınız zaman aslında 
onu değiştiren 1930’da Prost’un yapmış olduğu düzenleme kamusal program haline 
getiren. Belki hatta Tepebaşı’nda deneme tiyatrosunun kurulmasını da onun devamı 
olarak görebiliriz. Faka ilginç olan bu kamusallık süreci sona erdi. 1950lerden sonra 
oraya Hilton yapıldıktan sonra bir değişim geçirdi, oteller falan yapıldı, yakın zamana 
kadar aslında orası parça parça özelleşti. Dolayısı ile otellerle özelleştirildi. Bugün 
de en son olarak kongre merkezi olarak Lütfü Kırdar modelinde tümünün 
özelleştirilmesi söz konusu. Özelleştirilmesi aslında çok önemli çok simgesel bir 
değişim, kamunun kültür programının bitişine işaret ediyor. O zaman bu tür küçük 
çaplı melez kültür programları değil, sermayeyi içine alan sermaye gruplarının 
birleşerek yönettikleri bir kamusal model karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte de 
kentin bu yakasında hayırseverlik kurumlarının bu kamusal rolü üstlenmeye 
başladıklarını görüyoruz. Yani özel tiyatro özel eğlence kurumu değil. Büyük 
sermayenin hayırseverlik kurumları adı altında araştırma merkezi, galeriler , 
platformlar kütüphaneler hatta eğitim kurumları, müzeler. Tarihsel bağlam içinde 
olan bu gelişmeler İstiklal Caddesi’nde eş zamanlı olarak bir skala halinde karşınıza 
çıkabiliyor. Bu kurumlar içinde neler var? Mesela Galatasaray’ın öbür tarafı bu 
hayırseverlik kurumlarına açık oldu. İstanbul Araştırmaları Merkezi, Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Pera Müzesi, Enstitüler, Borusan Kültür Merkezi 
ve yeni yapılıyor olanlar... Bunların hepsi flantropik yani hayırseverlik kurumları. Bu 
bir bakıma da entelektüel üretimin aslında kamu alanından özel alana doğru 
çekilmesi, en başta da Yapı Kredi var, onu unutmayalım. İlk başlatan kurumlardan 
biri Yapı Kredi ve böylece entelektüel üretimin artık kamudan çok özel alan 
kapsayabiliyor. İstanbul Modern de aslında buranın bir parçası sayılabilir, burayla 
ilişki içinde. İKSV burada, Emek Sineması, AKM uzun süredir bunun için 
kullanılıyordu. İKSV’nin de burada çok önemli bir rolü var. Sizin amaçladığınız 
kamusal alan şeyine bunlar nasıl bir cevap veriyor. Çünkü kamusal alan diyince 
karşımıza karşımıza yaya alanı çıkıyor. Ama o aslında farklı şekillerde kullanılan bir 
boşluk. Etkinlik anlamında bakarsanız kamusal alanı oluşturan etkinlikler olarak 
bakmak gerekiyor. Chantal Mouffe Osmanlı Bankası’nda bir konuşma yapmıştı. 
Kamusal alanda yer alan sanat kamusal alanı kullanan sanat değildir; kamusal 
alana yol açan sanattır demişti. Demek ki bugün artık sanatın bir ara yüz oluşturma 
işlevi var. Doğrudan sanatı kamusal bir alanda sergilemek değil, kamusal bir alan 
açıp içine farklı öznellikleri davet etme meselesi var. Çünkü genellikle modernlikten 
söz ederken, aslında modernliğin en temel özelliği kamusal alan fikrinin 
imkansızlığını sergilemesidir. Ben diyelim ki bir heykel yapacağım. Heykel hiçbir 
zaman bir kamu fikri değildir, isterse Atatürk heykeli olsun. Ben bunu kamusal 
nitelikte anonim bir şey olarak sunuyorsam öznesiz, imzasız bir tasarım olarak, 
aslında kamu fikrini gasp ediyorum demektir. Çünkü öznelliğimi, tikeliğimi 
gizliyorum. Çünkü farklı seçmeler yapılıyordur, tarihe gönderme bile yapılırken... 
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Onun için her sanat eseri hiçbir zaman kamusal değildir. Zaten modern sanat da 
buna dikkat çeker. Dolayısı ile bu açıdan bakıldığında şimdi bu kurumların 
entelektüel enerjiyi çekmesi dediğim, ara yüzey oluşturmasıdır. Yoksa devlet 
sanatçısı der, bilmem ne der, pek hala kendini kamusal ilan edebilir. Baş mimar, baş 
heykeltıraş gibi... Böyle bir durum yok, sanatın bu öznelliğini sürekli koruması 
gerekiyor. Bu açıdan 3 tane tipik anıt var, İstiklal Caddesi’nin dönemsel gelişmesine 
işaret eden.. Bir tanesi hemen tam sınırında olan Canonica’nın yapmış olduğu 
Cumhuriyet Anıtı. Parmaklıklarına bakarsanız aslında 1. Milli Akımına uygundur, 
yani Selçuklu ve Osmanlı göndermeleri vardır, dolayısı ile o heykel aslında anıt 
olarak anakronik bir anıttır. Çevre düzenlemesi ile birlikte. Çünkü Cumhuriyet daha 
farklı bir program Osmanlı farklı bir program. Osmanlı ulus kimliğini oluşturmaya 
çalışan şey de daha çok oryantalist bir yaklaşım yani Fransız, İtalyanlar, 
Levantenler, dışardan gelen kamuya hizmet verenler; Düyun-u Umumiye Binası’nı 
yapanlar, Vapur iskelelerini yapanlar, elektrik fabrikasını yapanlar, mezbahayı 
yapanlar, hep aslında doğu mimarisi, bu ülkenin mimarisi ne olabilir deyip, Osmanlı 
motiflerini kullanarak bir tür milli kimlik oluşturmaya çalışıyor bu oryantalist yaklaşım. 
İkinci dalgaysa daha arınmacı, daha işlevselci. Daha üniversal özellikler de taşıyor, 
ikinci milli dalgası... O da bugün bir bakıma sürmekte olan (aslında bugün durum 
biraz daha farklı ama) Cumhuriyet programı. Cumhuriyet Programı içerisinde bir 
tane böyle bir anıt yapılıyor. Osmanlı şeyine gönderme yapan. O da bir bakıma 
İstanbul entelijansyası (piyasa aktörleri finanse ediyor onu) ile kurumsal işbirliği 
sonucu, henüz daha Cumhuriyet programı hakkında fikirleri yok, onlar daha hala 
Osmanlı ulus kimliği üzerinden tarihselci bir şekilde (bugün de aslında bir parça 
öyle). Ama 1950ler’den sonra bir özgürleşme dönemi var. Bir taraftan çok çalkantılı 
bir dönem ama bir taraftan da sanatın gene üniversal özellik taşıdığı bir dönem. 
Şadi Çalık’ın Cumhuriyet’in 50. Yılı Anıtı’na bakarsanız, Yapı Kredinin özel sektör 
eliyle 1973’te yaptırdığı, o da mesela bugün yapılabilir bir heykel değil. Siz bugün 
kalkın cumhuriyeti bu kadar soyut, bu kadar basit, hatta naif bir fikirle, borularla 
simgeleyin, boruları kesip kesip koyun mesela... bu elitin o zamanki siyasi gücünü 
de gösteriyor. Yani bağımsız ama marjinal değil. Yani hem bir banka, hem 50. Yıl 
programı içinde yer alan önemli bir aktör. O mesela Taksim’dekinden farklı bir şeyi 
simgeliyor, konuları aynı aslında, Cumhuriyet... 3.sü ise kent yönetiminin başarılı bir 
uygulaması olarak görülebilir, Ayşe Erkmen’in Tünel’deki Anıtı. O mesela daha sivil 
bir şeye gönderme yapıyor. O meydanın da zaten öyle bir kullanımı var, yani 
eğlence yapılıyor orda, konser yapılıyor, anıtın üzerine pankart açıyorlar... Yani orda 
siyasi gösteri pek yapılmıyor. Orda bazen reklam filmi de çekiliyor, bazen konser de 
veriliyor. Orası daha festivalimsi, o tip etkinliklere açık bir yer. Heykel de zaten onu 
simgeliyor. Yani bir şekilde 80 sonrası kentin dönüşümünü bir parça simgelemiş 
oluyor. Galatasaray ise 1970’lerdeki siyasi protesto, devlete şikayet alanı.. 
Cumartesi anneleri orda başladı, bugün bakıyorum insanlar hep orda bir şey 
sallayıp bağırıyorlar, içeriği bilmiyorum ama bir şeye şikayet ediyorlarmış görüntüsü 
var. Taksim’de ise o tip bir kullanıma izin verilmiyor. Genellikle onu yapan olursa 
uzaklaştırılıyor ya da polis gözaltına alıyor. Orda daha çok bir teşekkür etme 
Cumhuriyet’e tapınma psikolojisi var. Yani 3 tane farklı kullanım tipolojisi var, 
üçüncüsü çok sivil ikincisi şikayetçi, yani kamusallığı hala resmi alanda gören, 
birincisi de Cumhuriyet’e İstanbul esnafı nasıl teşekkür ettiyse, hala daha törenler 
orda yapılıyor, kutlamalara ilişkin gösterilerini yapıyorlar. Meydanın da zaten 
kamusal kullanım niteliği üzerinde durulabilir. Meydan aslında siyasi gösterilere 
kapalı, uzun zamandır. 1977deki olaylardan ve 1980 darbesinden sonra tamamen 
kapatıldı. Birkaç sivil ya da politik ortaya çıkış olsa da zaman zaman, çok şiddetli 
şekilde bastırıldı. Çünkü orası aslında Cumhuriyet’in simgelendiği bir yer. Oraya 
çıkmak demek aslında o otoriteyi paylaşmak demek. Dolayısı ile onu ele geçirmeye 
çalışan (1 mayıs gösterileri gibi) orda bir tehdit olduğunu düşünebilir iktidar. Acaba 
benim iktidarım mı tehlikede gibi. Orası bir gerilim hattı. Hatta İslami kesim ile Laik 
kesim arasında da bir gerilim hattı, oraya bir cami yapılsın mı yapılmasın mı 
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tartışmaları... Oysa ki Tünel’dekine böyle bir gerilim yok. Tamamen yönetimin 
hoşgörü ile bakabileceği, kimsenin rahatsız olmayacağı eğlence etkinlikleri falan 
oluyor, o da bir kamusallık biçimi. Resmi bir kamusallık biçimi, aslında pekala 
uzlaşılmış sivil alana, siyasi konulara daha çok dokunmadan böyle yapılacak bir 
şey...  Ortadaki ise  mesela çatışmalı. Orda iktidar açısından gerilim var. Küçük bir 
alan olduğu için ona göz yummak zorundalar, tamamen de Taksim’de yaptıkları gibi 
yapamıyorlar. Bir yerden de bırakmak, esneklik sağlamak gerekiyor. İstiklal 
Caddesi’nde bu şekilde kırılma noktaları ile kamusal alanı ifade edebiliriz. Benim 
kişisel bir hikayemde var bu üç alanla ilgili. Ayşe Erkmen’in heykeli Bianel’de kaza 
geçirdi. Yani etrafını kapatan straforlar yanmıştı ve devrildi. Onun tamir edilmesinde 
benim katkım oldu. Çünkü belediye onu tekrar yerine koymak düşüncesinde değildi, 
bilgisi bile yoktu. Birisi oraya heykel yapmak istiyor zannediyordu. Ben dedim bu 
heykeli siz satın aldınız, yarışma yapıp, sanatçılara iş verip. Yani o sizin heykeliniz, 
sanatçı sahip çıkıyorsa sizin 10 defa daha fazla sahip çıkmanız lazım. Dolayısı ile 
bir hafıza kaybı var. O heykelin yapılış biçimini kamu kayda geçmemiş. Kendi 
heykeli olduğunun farkında değildi. Onun yerine dikilmesini sağladım, belediye 
başkanına meseleyi anlatarak. İkincisi Şadi Çalık heykeliyle ilgili. İki defa döşeme 
döşenirken İstiklal Caddesi’ne, orda üstüne molozlar dökülüyordu, döşeme 
yükseldikçe anıtı gizliyordu falan, ben orijinal döşemesini çıkarttırdım. O da sivil 
müdahale olarak bakılabilir. Çünkü kamunun elinde öyle bir duyarlılık da kayıt da 
yok. Yer döşemesini yaparken onu bir asfalt yapmak gibi görüyor. Dolayısı ile yer 
döşemesi yapılırken zarar görmemesini sağladık, etrafını parmaklıkla çevirip, çünkü 
molozları yığıyorlardı, onun Cumhuriyet Heykeli olduğunu fark etmemişlerdi. 
Öbürkünün de parmaklıklarını değiştirmeye çalıştılar kaç kere, düzelttirtmeye 
çalıştım. Epey bir çaba gösterdim korunması için. Dolayısı ile anıtların aslında 
sahipleri de yok. Sahipleri olsa bile kamunun o konuda, onları korumak için bir 
duyarlılığı da yok. Onlar da kamu alanı gibi sahipsiz duruyorlar. Geliyor kamu taş 
döşüyor, şunu yapıyor bunu yapıyor ama aslında işletmesine, gözetilmesine ilişkin, 
sivil şeyi kuşatacak şekilde, ilişki kuracak şekilde ara yüz oluşturacak hali yok. Özel 
müzelerin bunu yapma kabiliyeti var. Onlar bakımlı tutuyorlar, kreatör çalıştırıyorlar, 
daha açık yapılılar. Halbuki kamunun daha açık olması lazım. AKM’nin galerisinin 
yönetiminin baya bir sorumsunun olması lazım, o galeride etkinlikler olması lazım, 
etkinlikler programlar geliştirilmeli ama öyle değil. Bizim burada da öyleydi. Birileri 
geliyor, hiçbir yerde sergilenemeyecek şeyleri burada sergileyip satışından gelir elde 
ediliyor, bu piyasa mekanizmalarının daha da kötüsü. Çünkü hiç olmazsa piyasa 
mekanizmalarında rekabet vardır. Kamu imkanlarını kullanarak aslında bir takım 
aktörler kamu kurumlarından rant elde ediyorlar. Bu tabi daha tehlikeli bir kullanım 
ve o kurumların çökmesine yol açıyorlar, hiçbir sanatsal işlevleri, kamusal işlevleri 
kalmıyor. Tarık Zafer Tunaya bir şirket eliyle yönetiliyor. Kamu kültür şirketi, o da 
tekelci bir kullanıma işaret ediyor, o da problemli. Yani kamusal alanda çok ciddi bir 
yönetim boşluğu var. 1930ların müzakere edilmemiş kamu alanı, yani devlet Prost 
Efendi’yi çağırıyor, yap diyor, ve o da iktidarla birlikte bunu yapıyor. O zaman bir 
özneye ihtiyacı yok, özne zaten merkezdeki siyasi otorite, ilerlemeyi sağlayan 
Cumhuriyet yönetimi. Oysa ki bugünkü kamu modelinin böyle bir özne ile oluşması 
mümkün değil. Çünkü bu özne o zaman kendi öznelliğini dayatır bize, eğer bir form 
dayatırsa. Şimdi bu kapsayıcı bir kamu fikrine geçilmesi gerekiyor. Hem eski 
kamusal alanın, İstanbul halkına Cumhuriyet’in armağan ettiği kamusal alanın 
öznesinin ortadan kalkmış olması, tamamen piyasa aktörlerine devredilmesi ya da 
hayırseverlik kurumlarına devredilmesi, bunun dışında başka bir şey kalmadığını 
gösteriyor. O yüzden dikkat ederseniz hayırseverlik kurumları güçleniyor. Eğer 
hayırseverlik kurumları olmasa tamamen kamu alanı diye bir şey kalmayacak, her 
şey özelleştirilecek. Müzeleri kim daha iyi yönetir, özel sektör daha iyi yönetir diyor 
bakan. Yani müzeler falan hepsi krizde. Biz de AKM’de mesela farklı bir tecrübe 
yapmaya çalışıyoruz. AKM’de bir kamu yapısı ilk defa kamusal nitelikte kalarak 
değiştirilmeye, iyileştirilmeye çalışılıyor, bina değil de mekanik alt yapısı. O yüzden 
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bu entegrasyona yönelik yönetim araçları gerekiyor. 2010 bunu sağlamayı 
hedefliyor. Yani kültürü stratejik bir konu haline getirip farklı seksiyonlara ayrılmış 
kamu işlevleri arasında irtibat kurarak stratejik bir yaklaşım geliştirerek kamuyu 
yeniden ayakta tutabilecek, kamunun aslında en fazla yeniliklere açık olması 
gerektiğini düşünerek böyle bir plan uygulanmaya çalışılıyor. 
Peki cadde’nin kendi mekansal yapısının, 19.yy’dan başlayarak buranın daha 
özel bir kesime hitaben yapıldığını fakat bir anlamda o zamanki kamu 
tarafından kullanıldığını belirttiniz. Peki mekansal durumun bugün buna nasıl 
bir etkisi var? Sahipleniliyor mu burası? Kamu mekansal çevrenin kamu ile 
ilişkisi üzerinden neler söyleyebilirsiniz? 
Ama işte orda kamu 19.yy kapitalizmini bir parça reddederek baktı İstanbul’a. Haklı 
nedenleri de olabilir bunun, çünkü 19.yy’ın kamu modelinde bütün cemaatler aslında 
kendi ulus kimliklerini inşa edermiş gibi yaklaştılar. İmparatorluk nizamı öyle bir 
modernleşme süreci yaşadı. Bizim geleneksel çok kültürlülüğümüz aslında 19.yy’da 
icat edilmiş geleneklerdir. Eğitim, alfabe, edebiyat, spor falan, hep böyle kamusal 
alanlar oluştu, yani cemaatler  biraz kendi içlerine kapalıydı, kimseler gibi.  
Cumhuriyet de bu modeli devraldı, ve bunlardan bir tanesini öne çıkardı, işte Sünni 
şey. Onun için de diğer kültürler aslında kendilerine ait olmayanlar. Mesela Dalan 
Tarlabaşı’nı yıkarken şey dedi: ‘niye bunları yıkmama karşı çıkıyorsunuz ki, bunlar 
zaten bizim ecdadımıza ait değil, bunlar zaten azınlıkların malı, bizim kültür 
mirasımız değil ki, bizim kültür mirasımız daha değerli’. Bunlar üstelik de eklektik 
yapılar, yani 19.yy’ın eklektik yapıları, bunda sahip çıkılacak bir taraf yok ki. Burada 
zaten sahipleri gitmiş, içlerinde işgal olmuş yerler. Dolayısı ile böyle bir nefretle 
bakılıyordu. Bu aslında steril ve güvenlikçi bir yaklaşım. Deprem riski falan da 
gündeme gelince Tarlabaşı projesi gibi bir sonuca yol açtı. Aman burası kötü bir şey 
biz burayı tasarlayalım. Adeta bir kaçak yapı gibi bakıldı buraya. Kamu otoritesi onu 
yeniden düzenlemeye başladı, hatta bakarsanız cadde’nin bir tarafının tamamen 
yıkılmasını öngörür, 80li yıllara kadar geçerli olan imar planı, hani Odakule’nin de 
yapılış biçimine bakarsanız geri çekilerek cadde’nin genişlemesini öngörür yani bir 
taraftaki yapı adası tamamen yıkılacaktır, Prost planına bakarsanız da bütün 
hepsinin altında arkat vardır, tıpkı Harbiye’de devam eden binalarda olduğu gibi, 
altında yürünen, yağmurdan korunmak için falan öyle bir model geliştirilmiş 
Fransa’da falan... Böyle bir yıkım öngörür, yani hiçbir zaman bunu koruyalım, 
değerlendirelim şeyi yoktur. Ama o dönemde o yapılar çok daha iyi korunur, çünkü 
kullanıcılar sonunda içine sığınırlar, imkanları kullanırlar. Bu binaların çoğu o sayede 
bugüne gelmiştir. Mesela Yapı Kredi’nin yıkmış olduğu binalara bakarsanız, 
Galatasaray’ın köşesindeki iki bina çok güzel binalardır. Öbür Turkcell’in şimdi 
kullandığı bina, o da iki tane önemli binaydı. Tepebaşın’da yapılan o kazulet beton 
inşaat’a bakarsanız, hiç alakası yoktur, oranın eski hali çok daha mükemmeldir. 
Dolayısı ile yapılan  müdahaleler hep sterilleştirici, bu çok kültürlü görüntüsünü 
ortadan kaldırmaya çalışan belki de eskiden kalma bir doküman olarak kabul edildiği 
için onun izi olarak görüldüğü için, o nefret edilen kozmopolit, eklektik şeye karşı bir 
duruştur, Cumhuriyet’in müdahale şekli. Özel sektör de zaten bu korunmuş alanda 
yer alarak pay alan milli sermayedir, o yüzden onun da öyle bir ötekini hayat hakkı 
tanımak, çok kültürlülük gibi bir kaygısı yoktur. Dolayısı ile bu bugün gelip, aslında 
bir şiddet mekanizması yönetiyorlar, devlet aracılığı ile, ve o şiddetin kaynağında yer 
almayı tercih ediyorlar, periferisinde yer almaktansa. Ancak kamusal alanda şiddetin 
kaynağına doğru gidilmeye çalışılıyor ve ötekini dışlıyor, kamusal alanda yürürken 
böyle sanki hınçla ve vurur gibi falan geliyor, bazı insanlar. Çünkü ezilmiş insanlar 
da var burada gelip bu alanı kullanan. O yüzden sahiplendikleri değil tam tersine 
ötekileştirdikleri bir mekandalar. Burada çevre üçüncü taraf, hınç alınacak, 
gerektiğinde işte fahişelerin olduğu falan yozlaşmış bir yer diye bakıyorlar. Hem 
nefret ettikleri, kendi mahallelerinde kapalı mekanlarında çok istemedikleri, 
içermedikleri... Benim dedem kendi mahallesinde, Kadırga’da, evde içki içiyor fakat 
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kalkıp da meyhanede içmiyor. Orda ya Kumkapı’ya gitmesi lazım ya da buraya, 
İstiklal Caddesi’ne gelmesi lazım. Eğlenmeye buraya geliyorlar, mahallelerinde hani 
Avrupa’da olduğu gibi bir kamusal alan yok. O yüzden burası öteki bir alan, her 
zaman sahiplenilen bir yer değil kaçılan bir yer gibi gözüküyor burası. Bu taşlar, 
döşemeler yapılırken de burada zaten çok tipik bir örneğini gördük, Belediye bu 
değişimi, inşaatı yaparken aslında her zaman olduğu gibi fiziksel mekana müdahale 
yapıyorum gibi baktı, hiçbir zaman buradaki insanlar ne ister, sorunları nelerdir, ara 
sokaklardaki şeyler nelerdir... Mesela eskiden burada granit taşlar vardı, onlar altta 
kaldı onun üstüne beton döşendi, onun üstüne tekrar parke taşı da döşenebiliyor. 
Şimdi o parke taşları geri kazanılabilir niteliktedir, kesme değil kırma yöntemiyke 
elde edilmiştir. Bu bile çevre açısından bir duyarlılığa işaret ediyor olabilir. Çünkü 
İstanbul sokakları çok sık kazılır, altyapı sürekli yenilendiği için, gelişmeler 
nedeniyle. Aslında o parke taşının bir anlamı var, bir tanesi geri kazanılabilir, tamir 
edilebilir yani sürdürülebilir olması. 70 sene kullanılsa eskimiyor, kırılmıyor. İkincisi 
aynı zamanda geçmişimizi de simgelediği için bir de... Ama asfaltlandıktan sonra 
uzun bir süre böyle tozlar kalktı, kazılmış orası burası çukur içinde o görüntü devam 
etti. 90lardan sonra şıklaştırılmaya başlandı. Çünkü burası çöküntü bölgesi 
olmaktan çıktı, yatırım çekmeye başladı. Belediye bunu fark etti ve tekrar 
nezihleştirilmeye çalışıldı. O alan orda da tabi Beyoğlu Güzelleştirme Derneği gibi 
bazı STK’lar iş görmeye başladı, onlar da işlerini sonra tamamladılar ama Güzel 
Beyoğlu Projesi gibi konularda belediyenin şıklaştırma, nezihleştirme operasyonunu 
desteklediler. Bu taşların döşenmesinin nedeni de o; en iyi döşeme nedir, taş. 
Tekrar taşa geri dönüldü,eskiden de taştı. Ama bu arada müzakere edilmediği için 
hala o eski modelde taş döşendiği için başarılı olunamadı, gerekli olan ihtiyaçlar 
konusunda ilişki kurulamadı... Belediyenin çok kötü bir fiyaskosu olarak yansıdı 
basına. Şimdi de sürdürülebilir olduğu gözükmüyor, çökmüş, kırılmış vaziyette. 
Modernlik varolan bir şeyi değerlendirmeyi gerektirir, yeniden yeniden yapmayı 
gerektirmez. Aslında o patternin devam ettiğini görüyoruz, sahibi yok hala belediye 
teknik bir iş yaptığını zannediyor, sosyal bir iş yaptığının farkında değil, 
nezihleştirme operasyonunda. Hala eski ulus devletin uygulama modelleri ile projeyi 
yönetiyor, o seksiyonlaşmış kamu zekasıyla yönetiyor. Bunu basit teknik, bir 
topografın işi gibi gösteren bir iş. Diğer taraftan da Fransız sokağı gibi örnekler 
ortaya çıktı 2000li yıllardan sonra. Oradaki kamusal alanın özelleştirilme modeli 
sonra yönetimlere örnek teşkil etti, yasayla  Tarlabaşı’nda Tepebaşı’nda, 
Galatasaray’da yapılmak istenen projeler aslında bu Fransız Sokağı Modelidir. 
 
In-depth Interview 23 
Kaç yaşındasınız? 
32 
İstiklal Caddesi’ne ilk defa ne zaman ve neden gitmiştiniz? 
İstiklal Caddesi’ne ilk lise 1. Sınıf gibi ağabeyimle bir konser dinlemeye gitmiştik, o 
zaman daha araç trafiğinden yaya trafiğine yeni dönüşümü oluyordu, onu 
gördüğümü hatırlıyorum. 
Bu aralar İstiklal Cadde’sine ne sıklıkla gidiyorsunuz? 
Orda bir proje yaptığımız için haftada bir en az gidiyorum. 
O proje olmasaydı ne sıklıkla ziyaret ediyordunuz, ederdiniz? 
Haftada bir olmasa bile iki haftada bir ziyaret edilen bir mekan benim için. 
Peki nedeni ne oluyor bu ziyaretlerin? 
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Daha çok özelleşmiş kitapçıların, müzik dükkanlarının olduğu bir yer olması ya da 
kültürel gösteri aktivite vesaire o bölgede olması, bir şey yaparken başka bir şeyleri 
de yapabiliyor olmanın avantajı açısından orası bir merkez aslında. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misin? 
Tabi. 
Peki neden çekici geliyor, İstiklal Caddesi’ni İstanbul’da gittiğiniz veya 
dünyadaki başka yerlerle karşılaştırdığında neler söyleyebilirsiniz? 
Bence en çekici yanı kalabalığı. Kalabalık demek çok çeşitlilik demek, herkesin, her 
türden, tipten, cinsten, ırktan insanın olabildiği bir yer. Tabi bununla birlikte 
mekansal olarak değil de oradaki potansiyel insanı çeken bir şey oluyor. Sadece ne 
güzel binalar varmış diye görmek için bir kere gidilir belki ama oraya sürekli gitmeyi 
sağlayan, çekim gücü aslında bence orda olan biten şeyler. Kültürel aktivite, sosyal 
çevre gibi, bunlar orayı diri tutuyor. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz? Biraz önce ilk 
gittiğimde yayalaştırma sürecine denk geldiğinizden bahsetmiştiniz, ondan 
sondan sonraki süreç içerisinde ve şimdi bir değişim gözlemliyor musunuz? 
Aslında var değişim. Çünkü gün geçtikçe daha kalabalıklaşan bir yapısı olduğu için 
orası ciddi bir ekonomik değer de kazandı. Bizim şahit olmadığımız bir dönem 
öncesinde orası yine hem ekonomik, hem kültürel sosyal anlamda da çok canlı bir 
yerken daha sonrasında bir çöküntü dönemi geçirip, gayet sakin bir şeye dönüşmüş 
ama yeniden o yapıya kavuşma döneminde. Bununla birlikte eskiden alışveriş 
yapmak için gittiğiniz zaman daha çok butik, küçük tek dükkanlar, küçük esnafın 
olduğu bir yer iken, artık daha global olarak tanıdığımız, bildiğimiz perakende 
firmaları orda yer almak istiyorlar. Bu tabi önce biri geldi sonra diğeri buna karşılık 
bir cevap verdi gibi bir diyalog değil aslında, eşzamanlı kaotik bir durumun sonucu 
bu oluşuyor. Dolayısı ile orası sadece kültürel ve sosyal bir yer olmanın ötesinde bir 
alışveriş yerine de dönüştü. Öyle bir değişimi ben gözlemliyorum. Yani eskiden 
benim için orası alışveriş yapılmaya gidilen bir yer değildi belki, sadece kültürel ve 
sosyal amaçlı kullanılan bir yerdi ama şu anda ona alışverişin de eklenmiş olduğu 
bir durum var. Tabi eski binaların bu nedenle, zeminle, yayayla ilişkili olan 
kısımlarındaki değişim, değişimse, onu dile getirebilirim, bir de yaya aksı üzerindeki 
yolun sürekli yapılıp değişmesi ile ilgili bir değişiklik var ama çok köklü bir değişiklik 
bence yok. 
İstiklal Caddesi’nden bahsediyorum ama aslında sadece cadde üzerinden 
bahsetmeyelim diyorum. Onu saran ara ve arka sokakları ile bir bütün olarak 
düşündüğümüzde sizce bunlar arasında bir fark mı? Cadde üzeri ile ara 
sokaklar arasında bir fark olduğunu söyleyebiliyorsanız nasıl bir fark var? 
Aslında tabi her boyut değişikliği mekansal farklılığı da beraberinde getiriyor. Biri 20 
metre genişliğinde ve yanındaki binaların yüksekliği de 33-34 metreye kadar çıkan 
iki tarafı kapalı bir kutunun içinde yürüyorsunuz. Gökyüzü açık tabi ama bir gökyüzü 
algısı yok orda. Tabi diğer arka sokaklara geçtiğinizde daha dar bir sokak ve daha 
alçak binalarla düşünüldüğü zaman ikisi arasında ciddi mekansal deneyim farkı var 
ama bence oraya has, özel bir geçiş durumu yaratan şey var. Bazı pasajların ve 
geçitlerin olması orayı farklılaştıran bir şey. Birden 20 metrelik bir caddeden gayet 
kuytu bir avluya, başka bir sokağa aralığa çıkma şansı oluyor bu da sürprizler katan 
bir şey. Onun dışında doku ya da kullanım olarak bazı farklılıklar var ama o da 
herhangi bir sokak ve herhangi bir caddeden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. 
Pasajlardan bahsettiniz. Farklı bir mekana geçiş ara yüz gibi düşünüyorsunuz. 
Pasajların İstiklal Caddesi mekanına kattığı başka şeyler var mı, veya İstiklal 
Caddesi’ne özel, pasajlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
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Ben özellikle, tercih edilerek yapılmış olduklarını düşünmüyorum. Bunun tamamen 
imar koşulları ile ve o alanı en iyi durumda nasıl kullanabiliriz refleksinin, her 
kentteki, her yerleşim yerindeki reflekslerle aynı olduğunu düşünüyorum. Oradaki 
parselasyonun -yakın zamanda orda bir proje yaptığımız için de biliyorum-  Cadde 
üzerinde çok lineer gibi gözüken ama onun sağında ve solunda çok organik, 
parselasyonun çok düzenli olmadığını biliyoruz. O parselasyonun birbiriyle kurduğu 
ilişkiler nedeni ile arkada kalan, arada kalan, cephe sağlayamayacak olan yapılar 
için bir çözüm olarak bu pasaj ve geçitler, küçük iç avluların oluştuğu aşikar. Tabi 
bunun oluşması da orda özel bir alanın oluşmasını da beraberinde getiriyor. Bir 
anda lineer bir aks üzerinde sürekli akan bir şey olarak algıladığınız bir yerde orası 
size bir durak noktası sağlıyor. O durak noktası da belki ticari bir anlamda bir araya 
gelmeyi doğuran bir şey olabiliyor veya kültürel anlamda benzer kafeler kitapçılar 
gibi şeylerin bir araya gelmesini sağlayan bir yer oluyor. Dolayısı ile orası daha 
insan ölçeğine inmiş bir mekana dönüşüyor, daha küçülen boyutlar, daha algısı göz 
algısı ile algılanabilir bir ölçeğe gelmiş bir mekan oluyor. O da bu kadar uzun bir 
aksta, lineer hareket eden bir durum için gerçekten bir durak veya geçiş noktası 
yaratabiliyor. Onlar tabi güzel, sürprizli şeyler... 
Sizce Galatasaray-Taksim Galatasaray-Tünel arasında bir fark var mı?  
Var. 
Onu nasıl tanımlayabilirsiniz, mekana dair de bir şeyler söyleyebilir misiniz? 
Aslında bunun üzerine ben düşünmüştüm. İnsanların en çok kullandığı Galatasaray-
Taksim hattı hem daha kalabalıktır hem daha orda bulunan mekanlar, mağazalar, 
dükkanlar, kafeler, onların yoğunluğu açısından da daha yoğun bir yer. Ama 
Galatasaray-Tünel arası daha sakindir, daha az insan yürür. Ben onun nedenini 
şöyle cevaplıyorum. Yaya ulaşım mesafesi ile ilgili bir şey var. Galatasaray trafik 
bakımında, bir şekilde bir ulaşım aracına atlama, geçiş yapabileceğiniz bir olanak 
tanıyor, ama Tünel’e vardığınız noktada o yoğun ulaşım akslarından bir anlamda 
kopmuş oluyorsunuz. O lineer hattın sonuna geldiğinizde sadece yaya olarak bir 
yerlere ulaşabilirsiniz. Otobüse, dolmuşa, taksiye vesaire binme şansınız olmuyor. 
Tek bir alternatif var o da Tünelle Karaköy’e inmek. Dolayısı ile öyle bir fonksiyonel 
tarafı olduğunu da düşünüyorum. Taksime olan uzaklık ile alakalı bir ayırım var.  
Taksim-Şişhane metro hattının açılıyor olması bu durumu değiştirir mi? 
Belki o zaman o hareketlilik Tünel’e kadar da devam edecek. Bir de oranın o 
sakinliği veya Karaköy bankalar caddesi vesaire gibi ilişkilerle aslında Tünel’e yakın 
kısmın iş merkezi gibi kullanılan bir yapısı da var, binalar anlamında da.. Dolayısı ile 
binalardaki zemin kullanımının yayayla ilişkileri arasında daha sakin bir yapı var, 
ama hani o dediğim gibi metro hattının açılması ile o aksta devam edecek gibi 
düşünüyorum. Ben bunu Bağdat Caddesi’ne benzetiyorum. ben çok uzun zamandır 
o yakada, o civarda oturuyorum. Ve ben Ortaokul yaşlarındayken Bağdat 
Caddesi’nde sürekli akışın olduğu bir yaya zonu vardır. Orası genelde Caddebostan 
bile değil, Ethem Efendi ile Şaşkınbakkal arasındaki bir dilimdi. Oysaki orası 
Kızıltoprak’tan Bostancı’ya kadar aynı karakterde devam eden ama ‘Cadde’ denilen 
kavram aslında Ethem Efendi ile Şaşkınbakkal arasında iki duraklık bir mesafe idi. 
Şimdi o mesafe Caddebostan ile Suadiye’yi bile aşan bir mesafeye vardı. İkisi de 
lineer, benzer özellikler taşıyorlar sanki onun uzaması gibi bir şey de söz konusu. 
Ama eskiden olduğu kadar uçurum da yok Galatasaray-Taksim ve Galatasaray-
Tünel arasında şu anda. Ama daha önce dediğim gibi Şaşkınbakkal sonrası gibi bir 
durum vardı. 
İstiklal Caddesi’nde görünür veya görünmez sınırlar tanımlayabilir misiniz? Bu 
sadece insanların gitmekten korktuğu bir şekilde sınırlanmış değil de bir 
yandan insanları kuşatan, onları kontrol eden.. Yani farklılaşmaların olduğu 
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sınırlardan bahsedebilir misiniz? Mesela Galatasaray bir sınır, kırılma noktası 
mı? 
Evet. 
Buna benzer başka kırılma noktaları tanımlayabilir misiniz? 
Sanıyorum arka sokaklarla ilgili.. mekan daraldıkça karanlıklaştıkça insanlarda 
oraya gitmek görmek deneyimlemek, orada ne var diye bir hamle yapmak için bir 
bariyer oluşturuyordur. Ama bunu İstiklal Caddesi’ne özgü bir durum olarak 
düşünmüyorum, öyle bir hissi yok yani. 
İstiklal Caddesi üzerinde yürürken kendinizi nasıl hissediyor musunuz? Cadde 
sizin için bir araç mı, bir yerden bir yere ulaşmak için, yoksa bir amaç mı, 
caddenin üzerinde yürümek için mi yürürsünüz? 
Bir araç olamaz. Çünkü öyle bir mesafeyi ulaşım amaçlı kullanmak aslında çok zor 
hem çok kalabalık hem de sadece yürüyerek gitme şansınız var. Dolayısı ile oranın 
fonksiyonel anlamda bir ulaşım yolu olmasının ötesinde vakit geçirilen, bir şeyler 
yapılan bir yer gibi.. Şu anda günümüz kavramları ile düşünürsek, nasıl insanların 
sosyalleşme mekanları alışveriş merkezleri veya onun gibi merkezler, sinema 
kompleksleri gibi yerler olduysa sanki oradaki yürüme aksı veya yaya zonu gibi 
davranıyor alsında. Farkı mekansal  zenginliği, orda hissettiğin o doku, olan biten 
durum, binalar, mimari, kentin için deki durum gibi farklılıkları var. Ama oranın 
kullanım, tüketilme amacı oradaki deneyim, orda vakit geçirme, orda bir şeyler 
yapma gibi şeyler. 
Peki İstiklal Caddesi’nde kalabalıktan bahsettiniz. O bir izleme-izlenme söz 
konusu mu? insanların sözlü diyalog dışında bir diyaloğa girdiği bir yer var 
mı? Bu duruma mekanın bir katkısı var mı? 
Bence iyi bir nokta dediğin... İnsanların o kalabalığı izlemesi de bir eylem, bir 
davranış biçimi... İstiklal Caddesi’nde bunun özellikle düşünülerek yapılmış bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Sadece üst katlarda olan restoran, kafe veya herhangi bir 
mekana gittiğinizde caddeyi o kottan algılamanın verdiği bir heyecan oluyor, ne 
müthiş bir şey diye, o aksı görüyorsun, aşağıda milyonlarca insan yürüyorlar aynı 
anda... O etkileyici bir görüntü, o da bir sürpriz bi anlamda. Bir yandan da doğal 
olarak Taksim tarafından baktığınızda bu kalabalığı görebildiğiniz en üst nokta 
olduğunu düşünüyorum, doğal topografya anlamında Taksim üst bir nokta olduğu 
için, oradan başlarken bütün caddeyi hafif yukardan algılayabiliyorsun. O da görme 
ve gözlem yapma şeyini sağlayan bir şey ama bu bilinçli olarak yapılmış bir şey 
değil, doğal olarak... Barcelona’daki La Rambla’daki gibi, onun da denize doğru bir 
eğimi var, üst noktadan o bütün yaya akışını kısmen algılayabiliyorsunuz. Orda olup 
biteni farklı kotlardan da algılayabilme şansı olabilse bence çok iyi, etkileyici olur. 
Peki İstiklal Caddesi’nde yürürken veya bir noktasında dururken, bu bir kafe 
olabilir veya kültürel aktivite yaptığınız bir yer olabilir, oradaki mekana veya 
insanlara kendinizi yakın hissediyor musunuz? 
Tabi nereye gittiğine bağlı. İnsan tabi yaptığı tercihlerle gittiği yerlerle bir ön eleme 
yapmış oluyor. Ama onun şöyle bir güzelliği var, o homojeniteyi ne kadar 
istediğinizle ilgili bir şey. İnsan bütün hayatı boyunca çok homojen mekanlar içinde, 
çok homojen hayatlar yaşayabilir. Bundan keyif alan kişiler olabilir, olmayabilir. Ben 
şahsen ona çok yatkın birisi değilim. Ama gittiğim bir yeri tercih etme nedenim 
oradaki mekansal zevktir ve işte müziktir belki, o tercihi yapıyorsam orda 
karşılaşacağım kişiler de bir sürprizdir ve ona açığımdır. Dolayısı ile öyle bir 
potansiyelin olması açısından da İstiklal Caddesi iyi bir heterojenlik sunuyor. 
İstiklal Caddesi’nde sizi kuşatan, saran veya belli bir noktada olduğunuzu 
hissettiren mekansal öğeler var mı? Mesela İstiklal Caddesi’nin bir kutu 
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olduğunu, gökyüzünün fazla algılanmadığını söylediniz, o neden 
kaynaklanıyor olabilir, veya bunun gibi başka değişik hisler uyandıran 
mekansal öğeler var mı? 
Var aslında bence. O dediğim kutu hissi gökyüzünü çok algılayamamanın etkisi 
caddenin fiziksel sınırlarıyla ilgili bir şey. Bir de perspektif algısı, Taksim’den 
Galatasaray’a kadar, oradaki kırılmadan dolayı o perspektifte, yolun sonuna, Tünel’e 
kadar olan kısmı göremiyorsun, ama en azından Taksim-Galatasaray arasında o 
perspektifte lineer bir sokağı gittikçe daralan bir şey olarak görüyorsun ve ancak o 
perspektifin daraldığı son noktada gökyüzü görülebilir bir şey oluyor. Onun ötesinde 
de bence caddede insanları kuşatan gökyüzü yatay zemininin dışında başka bir 
yatay kot var, o da işte bu orda değişen fonksiyonlarla kullanımlarla gelişen, zemin 
ve onun üzerindeki birinci katı etkileyen, cephede de binalarda farklılaşan bir kot 
algısı var, insanları sınırlayan. Çoğu zaman ben bu tür, benzer Kadıköy olsun, 
Üsküdar olsun, Bakırköy olsun böyle ticari şeyin olduğu yerlerde hiç yukarı 
bakmadan sadece zemin kotundan baktığın algı ile, veya oradan bir fotoğraf karesi 
çektiğinde, bir de yukarı, binaların geri kalanına bakarak yürüdüğündeki algı 
arasında ciddi bir fark var, sanki ikisi apayrı yerlermiş gibi. Yani insanların göz algısı, 
deneyimleyebildiği yere kadar devam ediyor, onun yukarısını görmüyor, yani 
özellikle kafasını kaldırması gerek. Dolayısı ile İstiklal Caddesi için de 6 veya 8 
metre kotunda giden böyle bir sınır kotu var. 
Mesela Tramvayın telleri olsun, aydınlatma elemanları olsun bunlar da 
etkiliyor mu? 
Aydınlatma elemanlarının yüksekliği, ağaçların yüksekliği, mağazaların iki kat 
yüksekliğindeki vitrininin yüksekliği, tabelasının kotu gibi... Ama onun dışında apayrı 
bir mimari başka kentsel bir doku var. 
O zaman bir sınırdan da bahsedebilirsiniz? 
Evet öyle bir sınır var. Yani üst kottaki tek sınır gökyüzü değil aslında, görünmeyen 
öyle bir sınır da var. 
İstiklal Caddesi’nde tanıdık formlarla veya biçimlerle karşılaşıyor musunuz? 
Bunu söylerken kullanım fonksiyonunun dışında sizin anlam yüklediğiniz 
mimari biçimler formlar var mı? Yani Cami, kilise, konsolosluk, okul gibi, 
aslında size cami olduğu için değil de, veya kilise veya konsolosluk, yani o 
fonksiyonundan dolayı değil de mesela İstiklal Caddesi’nin girişini 
belirlediğini düşündüğünüz için anlamlı olan.. İstiklal Cadde’sinde mekana sizi 
yakın hissettiren... 
O ayırım herhalde öyle dediğin gibi konsolosluk cami kilise okul gibi özel bir anlam 
yükleyerek düşünmedim hiç, onlar da o yapının bir parçası gibi. O farklılığı bir tek 
Galatasaray Meydanı belki çok meydan gibi olmasa da farklılaştıran bir şey olabilir. 
Nasıl? 
Hem fiziksel olarak caddeyi ikiye bölmesi anlamında, hem daha geniş bir mekana, o 
lineer hattı, yanındaki Galatasaray Lisesi’nin bahçesiyle ve yanda Taksim’den 
Galatasaray’a kadar devam eden bir yan duvarın arasında yürüyorsun aslında ve o 
okulun bahçesi ve binanın cephesi caddeye kadar uzanmadığı için orda bir açılma 
söz konusu oluyor, dolayısı ile orda mekanı daha 3 boyutlu, lineer olmaktan öte 
dikdörtgen, daire veya kare gibi algılayabiliyorsun, o bir farklılık ve özelleştirme 
sağlıyor. Aynı şey Ağa Camii için de geçerli, orda da devam eden duvar dizisi birden 
sekteye uğruyor ve orda da bir açılma söz konusu. Bu iki noktanın dışında Odakule 
hafif genişlediği için.. Ve aslında bu mekansal algıların şeye de etkisi var, dikkat 
edersek tramvay durakları hep bu noktalardadır. Bunun tesadüfi olmadığını ben 
düşünüyorum. Yani Tünel, Odakule, Galatasaray Meydanı, Ağa Camii ve Taksim 
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diye devam eder. O yüzden sanıyorum kolektif bilinçte aynı karşılığa geliyor, mekanı 
algılama herkeste ortak diye düşünebiliriz yani. 
Son olarak küreselleşme ve mimarlık arakesitinde İstiklal Caddesi’nin mimari 
çevresini tanımlayabilir misiniz? Veya bu konuda vurgu yapmak istediğiniz bir 
nokta var mı? 
Demin dediğim gibi caddenin daha çok insan tarafından değilen kısmının uzaması 
böyle bir etkinin sonucu veya beraber evrilerek, birlikte vardıkları bir sonuca 
dönüşecek gibi görüyorum. Ve de demin dediğimiz belli bir yatay kotun binaları 
kesmesi, zemin katta farklı bir kullanımın olması ve üst katta da apayrı bir dünyanın 
olması durumunun da zaman içinde potansiyelleri görüp, orda varolan yapıların üst 
katlarının metrup yerler olarak kalması değil daha kullanılır, yaşanılır yerlere 
dönüşeceği ile ilgili bir öngörü ise bekliyorum açıkçası.. 
Bazı dünyaca ünlü perakende markalarının bütün binayı kullanması gibi mi? 
Değil. Alışveriş olarak değil ama ne bileyim, rezidans olabilir, kiralık daireler olabilir, 
konut olarak kullanılabilir, fiziksel olarak zaten insanların belli bir kata kadar çıkma 
şeyleri var, bir binaya gir, beşinci kata kadar çık, in, yandaki binanın 8. katına kadar 
çık in gibi gerçekçi olmayan bir sirkülasyon değil kastettiğim. Zemin kotunda ayrışan 
bir yapı muhtemelen devam edecektir, ama üst katlarıyla ilgili, ofislere dönüşecektir, 
büyük şirketlerin merkezlerini oraya taşıması gibi olabilir... Yani yakın zamanda 
orada sadece bir alışveriş, kültür ve sanatın olmayacağı görünüyor. Başka 
dinamiklerle besleyecek başka fonksiyonların da bu kullanılmayan, atıl kalan üst 
katlara yerleşeceğini düşünüyorum. Belli bir koruma şeysi var, tarihi olan binalar 
korunup, restore edilip daha sağlıklı şekillere dönüşecektir ve bir yandan da içleri de 
kullanılabilir hale dönüşecektir. Ben mesela adını bile bilmediğim ama cephesini çok 
beğendiğim bir binanın 8. katından orasının nasıl algılandığını merak ederim ve bir 
gün orda bir yer olursa oraya gidip deneyimleme şansım varsa onu kullanabilmek 
güzel olur. Ama şu anda hiç öyle bir şans yok. 
 
In-depth Interview 24 
Kaç yaşındasınız?  
26.  
İstiklal Caddesine ilk ziyaretiniz ne zaman oldu? Neden? 
Hatırladığım ilk ziyaretim lise yıllarında oldu, gezmek için gelmiştim. Daha önce de 
İstanbul’a gezmek için gelirdik ama İstiklal caddesini hatırlamıyorum.  
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla gelirsiniz? Neden? 
Çok sık.Gittiğim mekanlar Taksim çevresinde çünkü. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz?  
Adlandıramam.  
Neden? 
Eskiden daha çekici olduğu söylenilebilirdi belki. Ama son halini -döşemenin 
farklılaşması,ağaçların kaldırılması- hiç sevmiyorum. Üstelik sürekli varolan 
kalabalık beni mutsuz ediyor. Ama diğer bir yandan da herkesin orda olabileceği bir 
yer olma özelliği hoşuma gidiyor sanırım.  
İstanbul’da sık olarak/ belli bir periyotla gittiğiniz diğer yerler nerelerdir ve 
İstiklal Caddesi ile oraları karşılaştırdığınızda, İstiklal Caddesi’ni diğer 
caddelerden farklı kılan şeylerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
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Belli sıklıkla gittiğim diğer yerler çok da yok aslında ama İstiklalle 
karşılaştırabileceğim şey olarak aklıma ilk o uzunlukta kesintisiz başka bir yaya 
yolunda yürüyemediğim geliyor.  
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor, hissediyor musunuz? Bu sizi 
nasıl etkiliyor? Bu değişim caddeyi nasıl etkiliyor / etkileyecek? 
Az önceki soru için söylediğim gibi,fiziksel çevre değişimleri söz konusu ve rahatsız 
edici. Sosyal dokusunda bir farklılık yok yıllardır diye düşünüyorum. Ama mesela 
gittikçe sayısı artan Starbuckslar vb şeyler var. Franchise markalar artmaya 
başladı,alışverişte olsun,yeme-içmede olsun. Eski fiziksel dokusunun daha olumlu 
şeyler hissettirdiğini düşünüyorum. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? Onların  en 
çok beğendiğiniz/beğenmediğiniz özellikleri nelerdir? 
Kesinlikle taşıyor. Ben İstiklal’de yürürken yukarılara bakınırım daha çok. O binaları 
aşağılarda hissetmek pek mümkün olmuyor, hatta bazen evet burada bina vardı bile 
diyebiliyorum. Orda olmalarını seviyorum sadece. 
Caddenin üstü ile ara sokakların mekansal olarak bir farkı var mı? Algısında 
ve deneyimlenişinde? 
Sosyal doku olarak çok fark olduğunu düşünmüyorum... Yani İstiklalle bağlantısı 
olan sokakların... Algısındaki farklılık büyük ölçüde ölçekten kaynaklanıyor. Ve ana 
caddedeki insan akışının ara sokaklarda seyrekleşmesinden. 
Taksim-Galatasaray ve Galatasaray-Tünel arası bir fark hissediyor musunuz? 
Neden? Mekana dair bir farklılık tanımlayabilir misiniz? 
İkinci istiklal bile deniyor. Evet var, bir kere insan sayısı farklı, Galatasaray-Tünel 
arası daha tenha. Ama bu geçmiş yıllarda daha aşikardı, gittikçe insan akışı o tarafa 
da kaymaya başladı. 
İstiklal Caddesi’nin görünür sınırları var mıdır veya görünmez sınırları (sadece 
sınırlayan değil ayni zamanda yon veren, kuşatan vb.) hissediyor musunuz?  
Evet var bence. İstiklalle birebir bağlantısı olan sokaklardan uzaklaşıldıkça öyle bir 
sınır hissedilir hale geliyor. 
Cadde üzerine yürürken kendinizi nasıl hissedersiniz? Cadde sizi sadece bir 
yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa caddede sadece yürüyor olmaktan 
da hoşlanıyor musunuz?  
Çok kalabalık olmadığı zaman yürümekten hoşlanıyorum tabi ki. Ama bazen araca 
dönüşebiliyor. 
İstiklal Caddesinde insanları izlemekten veya izlenmekten hoşlanıyor 
musunuz? (sadece sözlü diyalog değil, izleme/bakma bunun ötesinde başka 
(farklı veya benzer) insanlarla bir arada olmanın devamı gibi düşünülürse) 
Bunu yaptığınız veya yapıldığını düşündüğünüz özel bir yer veya yerler var 
mı? Neden? 
Nedense Garanti Galeri’nin önünde oturan birileri olabiliyor genelde ve gelen geçeni 
izliyorlar sanırım. Aklıma ilk orası geldi. Tabi bir de tramvay durağı var. İnsanları 
izlemekten hoşlanıyorum evet, bazen tramvay durağında beklerken ben de insanları 
izliyorum. Bir de Yapı Kredi Kültür Merkezi’ni de bu yerlere ekleyebilirim. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken/hareket ederken kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Kendinizi mekanla veya insanlarla yakın hissediyor 
musunuz?  
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Çok kalabalık olmadığı zaman yürümekten hoşlanıyorum tabi ki. İnsanlarla pek 
yakın hissettiğimi düşünmüyorum.  
İstiklal Caddesi’nde gitmeyi tercih ettiğiniz yerlerde veya caddede herhangi bir 
noktada otururken/dururken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  Kendinizi 
mekanla veya insanlarla yakın hissediyor musun?  
Devamlı gittiğim mekanlarda kendimi iyi hissediyorum genelde, yakın da 
hissediyorum evet, yani sahipleriyle tanışık olduğum mekanlar var...  
Bu sizin için önemli mi?  
Önemli tabi ki, insanın sürekli gittiği tanıdık bir mekan olması ve orda tanınması 
güzel çünkü.  
Pasajları ziyaret etmekten, orda vakit geçirmekten hoşlanır mısınız, 
hangilerine gidiyorsunuz? Pasajlar sadece bir kısayol mu yoksa sokaktan 
farklı olarak İstiklal Caddesi’ne mekansal olarak katkısı var mı? 
Evet,pasajlar hep hoşuma gider. Terkos,Atlas, Elhamra pasajları mesela. Aznavura 
da giderdim ama eskiden daha sık. Alışveriş yapabileceğim yerler var oralarda. Bu 
pasajlar sadece kısa yol değil kesinlikle, ve İstiklal Caddesi’ne katkısı var. 
İstiklal Caddesi’nde sizi kuşatan, saran ve kendinizi güvende veya belli bir 
noktada hissettiren öğeler var mı? (aydınlatma elemanları ve tramvayın 
tellerinin örüntüsü, binaların cephelerindeki kolonlar, süslemeler vb gibi..) 
Bunu çok düşünmemişim sanırım, ama var gibi geliyor. Mesela yukarılara bakarak 
yürümeyi seviyorum İstiklal’de ve aşina olduğum binaları görmek olabilir belki de, 
emin değilim… 
İstiklal Caddesi’nde tanıdık biçim/formlarla (size İstiklal Caddesi’nde 
olduğunuzu hissettiren, o mekana özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, 
okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat İstiklal Caddesi’nde sadece 
fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz) karşılaşıyor musunuz? Nelerle 
karşılaşıyorsunuz? Size ne ifade ediyorlar?  
Evet. Ağa Camisi mesela. Buluşma noktası olabiliyor, ya da bi referans… Tabi ki 
Galatasaray Lisesi. İngiliz Konsolosluğu da öyle…  
Küreselleşme ve mimarlık arakesitinden İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini 
nasıl tanımlarsınız? 
Kaç yılında çıktığını hatırlamıyorum ama bir uygulama başlamıştı, dükkanların 
tabelaları ile ilgili, yani cadde üzerinde olan. Bence bu rahatsız edici oldu, Her telden 
çalması da belki rahatsız ederdi ama altın varaklı şeyler yazmasına gerek yoktu. 
Yeni binalar yapılıyor mesela ve inşaat çalışmaları var. Eski tarihi dokusunun ve 
binalarının korunmuş kalmasını kesinlikle tercih ederdim. Ama insanların 
karşılaşmalarına, yaya akışının sürekli olmasına olanak veren formunun olumlu 
olduğunu düşünüyorum. 
İstiklal Caddesi’ndeki deneyiminizle ilgili olarak eklemek istediğiniz başka bir 
şey var mı? 
Sanırım bu kadar. 
 
In-depth Interview 25 
Kaç yaşındasınız?  
55.  
İstiklal Caddesini ilk defa ne zaman ziyaret ettiğinizi hatırlıyor musunuz? 
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Tabi, tam tarihini hatırlamıyorum ama çocukluğumda çok giderdim, orda 
oturmadığımız için tek başıma gitmezdim tabi ki de, civarda onun yakınında da 
değildik ama alışveriş için oraya gidilirdi, özellikle de bana bir kıyafet alınacağı 
zaman o bir gündü öyle, –senede kaç gündü hatırlamıyorum ama- beni annem 
teyzem elimden tutup götürürdü ve oradan alırdık, ağırlıkla giysi olurdu bunlar. 
Vakko’ya çok götürürlerdi, oradan da alırlardı ama orayla sınırlı değildi, başka 
yerlerden de alırdık. Oraya çıkıldığı gün yemek de yerdik. Çocukluğum dediğim 
50ler oluyor, 50lerin sonundan 60ların ortasına kadar çocukluğum da sürüyor,  
aslında bu hikaye de sürüyor. Orda Japon oyuncakçı mağazası vardı ve İstanbul’un 
en iyi oyuncakçısıydı -bu benim yaşımdaki birçok kişi için de geçerli bir ortak şeydir-,  
ve orada Japon olmasından ziyade, o zaman pek bulunmayan oyuncaklar sadece 
orda bulunurdu, elektronik şeyler değildi ama çok güzel araba taklitleri, şimdi o 
arabalar çok değişti ama o zaman çok az bulunurdu. Bizim için ortalama olmayan 
oyuncaklar bulunurdu orda ve epey de pahalı olurdu, ve çok da almazlardı ama 
oranın vitrinini seyrederdik, 40 yılda bir de hani bir şey alırlardı falan.. İstiklal 
Caddesi’ne ilk ziyaretlerim böyle.. 
İstiklal Caddesi’ne bugünlerde ne sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? 
Bugünlerde –son 1-2 sene diyelim- çok uzak oturmadığım bir yer –ben Teşvikiye’de 
oturuyorum- kullandığım birkaç yerden birisi... Yemek yemek için gittiğimiz birkaç 
bölge var, onlardan en önemlilerinden bir tanesi. Orada gittiğimiz meyhane 
kategorisinde yerler var, lokanta kategorisinde yerler var.. Bir bunun için gidiyorum, 
sinema konser vs. İçin gidiyorum. İstiklal Caddesi değilse bile Cihangir çevresinde 
oturan çok tanıdığım var, onların evine gitmek için de gidiyorum. Yani haftada bir 
İstiklal Caddesi’nden geçiyorum..Kitap almak için de gidiyorum. Kitabı artık 
internetten de alabiliyorum veya bazı yayınevleri bana yolluyorlar, daha çok da 
kullandığım kitapevleri ama Pandora ve Robinson kitap evleri önemli. Kitap 
bakmaya gidişlerimde ne var diye, kitap sergisine bakmak üzere de gidiyorum. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz?  
Tabi adlandırırım. 
Size çekici gelen yönleri nelerdir? 
En çarpıcı olan yanı kalabalığı ve çeşitliliği. İki tür çeşitlilikten bahsedebiliriz, etnik ve 
yaş grubu çeşitliliği de çok var ama daha çok fonksiyonel çeşitliliği.. Fonksiyondan 
kastım, sonuçta orası eğlence merkezi, tek fonksiyonlu bir yer ama bu eğlence 
kendi içinde çok çeşitlilik barındırıyor. Alt kültürler diyebileceğimiz bir şeyi, mesela 
Atlas Pasajı çok ilgimi çekiyor. Orda satılan giysiler, kitaplar falan.. Bir dönem 
oralarda daha farklı şeyler yapıyordum, şimdi daha farklı şeyler yapıyorum ama 
oralarda çok değişik barlara gidiyorduk, normalde gitmeyeceğim barlara biraz 
merakımdan da gidiyordum, doğrudan cadde üzerinde olmayabilir ama ara 
sokaklarda da.. Avrupalı tanıdıklarımdan da çok duydum, buraya gelince kendi 
gözlemleri de oluyor ama oradaki şeylerini de anlatıyorlar ama baya İstanbul’a 
haftasonu eğlenceye gelenler oluyormuş, Almanya’dan falan. Bunların da en çok 
gitmek istedikleri yer İstiklal Caddesi oluyormuş. Beni de en çok çeken bu yanı, 
içinden biri olarak, onlara göre tabi daha çok biliyorum, daha çok şey 
gözleyebiliyorum, anılarım falan olduğu, onların şöyle bir izlenim olarak 
gördüklerinin ben hikayesini de eskiden beri izleyerek bildiğim için onu daha da fazla 
algılayabiliyorum. Bu bana çok cazip geliyor, bazen çok yorucu da geliyor. Hatta 
şöyle bir hatıram vardır, o Pandora’nın yanındaki köşedeki binanın üstünde bir 
yayınevi vardı –arkadaşlarımın Pusula Yayınevi, şimdi onlar Gümüşsuyuna 
taşındılar ama- oraya arada sırada toplantılara gidiyordum, arada sırada bir şeyler 
danışıyorlardı. 4. kattaydı galiba, bir penceresi İstiklal Caddesi’ne bir penceresi o 
ara sokağa bakıyordu. Hiç pencereden de bakmıyordum, ama bir Cumartesi 
öğleden sonraydı, yukardan aşağı baktım ve inanamadım oradaki şeye. İçinden 
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bakınca o kadar algılanmadığını düşünüyorum, acayip bir miting gibiydi, müthiş bir 
insan kalabalığı. O çok çekici bir şey ama dediğim gibi bazen de yorucu bir şey, 
insan kalabalığı, onlar miting değil, birisi oraya gidiyor birisi buraya gidiyor, bir şey 
yapıyor falan. Onun çok ilginç olduğunu düşünüyorum, hatta düşünmekten fazla bir 
şey bu... 
O insanları izlemek, veya o kalabalık içerisinde onlarla birlikte hareket 
ederken, onlar tarafından izlenmek, izleyip izlenmeyi bir iletişim şekli olarak 
düşünürsek, bu İstiklal Caddesi üzerinde olan bir şey mi? 
Bence yok, ilginç bir şekilde oranın piyasa yeri olmadığını düşünüyorum ve 
gözlüyorum. Tabi ki görmek, karşılaşma veya göz göze gelme bir yerde olur fakat 
piyasa yerleri vardır, çıkılır orda yürünür. Yürüyen kişi de biraz bakıldığının, oradan 
geçerken izlendiğinin farkındadır, Nişantaşı daha çok böyle bir yer, özellikle Abdi 
İpekçi caddesi izlemenin ve izlenmenin daha çok olduğu bir yer. İlginç bir şekilde 
belki kalabalık eşiğini biraz fazla aştığından, belki gidenlerin demin söylediğim tür bir 
çeşitlilik içerdiğinden –mesela Nişantaşı öyle bir çeşitlilik içermiyor bence, sırf 
sınıfsal değil kültürel olarak da içermiyor daha belli bir şey var orda-. O bakımdan 
Fatih Akın’ın İstanbul Hatırası filminin çok iyi bir şey yakaladığını düşünüyorum – 
tabi o daha çok müzik ve ses üzerinden gidiyordu ama- orda hakikaten bir tür 
uçukluk diyebileceğim, -ama uçukluğu her zaman olmasa da üretken ve yaratıcı 
olabilen bir şey olarak kullanıyorum- alt kültür mesela buna karşılık geliyor, orda çok 
fazlasıyla temsil ediliyor ve bugünkü haliyle dünyanın o bakımdan önemli 
yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ama bu izleme ve izlenme değil, bir piyasa 
yeri değil, izleme izlenme şöyle oluyor, bir bara gidiyorsunuz orda bir şeyi 
izliyorsunuz veya o kendi onun cemaati bir şeyi oluyor. Ama caddenin özellikle öyle 
bir yer olmadığını düşünüyorum. 
Peki sizin sık periyotlarla ziyaret ettiğiniz İstanbul’daki veya dünyadaki diğer 
yerlerle İstiklal Caddesi’ni karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? 
Mesela farklı yerler ama ilk çağrışım yapan çok sık gittiğim bir yer değil, bir kere 
gittim ama çok uzun süre kaldım ve orda da oturdum, Barcelona’daki La Ramblas 
bunun bir tür benzeri...Orası fazla periferileşmemiş şehrin küçük bir şehir olduğu için 
bütün şehir oraya geliyor gibi oluyor, kalbi orda atıyor gibi oluyor –orda piyasa var- 
Ortada geniş bir yer var falan. Burası ama hem daha mono fonksiyonel bir yanıyla –
yani eğlence ağırlıklı bir yer- ama piyasaya da dönüşmeyip o eğlencenin neredeyse 
her türlü alt kültürü barındırabilecek büyük bir kapasite olması ve bunu da hala 
fazlasıyla barındırması. Şu duyguyu edinebilir insan : benim bir alt kültür eğilimim 
olsa, küçük bir çevrem de olsa, henüz orda bir yerim de olmasa, hemen orda 
oluşturabileceğimi, bana ev sahiplik edebileceğini rahatlıkla düşünebilirim. Bu çok 
özgür bir durum. Başka bir yer –negatif bir yer söyleyeceğim-, Londra’daki Soho 
mesela... Soho’nun da bunun tam tersi, fazla kategorikleştiğini ve o yüzden içindeki 
tüm erotikliğini kaybettiğini düşünüyorum, biri planlamamış belki ama fazla planlı bir 
yere dönüştüğünü, bir tür ticarileşme, kategorileşme orda fazlasıyla yaşanıyor. Bu 
yaz en son gittiğimde, baya sıkıldım oradan. Mesela Londra’da İstiklal Caddesi’ne 
benzetebileceğim, bu tür potansiyellerini taşıdığını düşündüğüm yer Camden Town. 
Tabi başka bir şey gene de ama orda rock müzik çok önemliydi, rock müzik merkezli 
bir yerdi ama rock müziği de kendi içinde bugünün bir sürü damarlarından –çoğunu 
benim de bilmediğim- 1960lara giden bir şey, nostaljik olmadan, canlı bir şekilde 
temsil ediliyordu. Barlarının durumu falan ilginçti. O yüzden Londra’daki Camden 
Town’u söyleyebilirim. New York’taki Soho ilginç, oranın da böyle bir yer olduğunu 
düşünüyorum, ama nasıl, orda kastedilmemiş ama çok alternatif bir alışveriş şeyi 
olmuş orda. Chealsea’de daha döküntü şeyler de vardır, -Beyoğlu’nda 
bulabileceğimiz- bit pazarları gibi çok ucuza bulunacak şeyler falan vardır, onun 
kendisi ilginçtir, alt kültür diyebileceğim ilginç şeylere de rastlayabilirsin. Öyle 
şeylere çok rastlanmıyor artık, eskiden Soho’da vardı, onlar azalmış. Ama 5. Cadde, 
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Madison Avenue gibi yerlerde rastlanan marka dükkan gibi değil de, arada kalmış 
belki onlardan daha lüks, daha özel, çok seçkin butikler var, seçkinliği sırf 
markasında değil, bilmiyorsun ama adam kendi kendine çok seçkin orda duruyor 
falan, ve onun yarattığı bir çevre var. Orayla kıyaslayabilirim. Berlin merkezinin 
eskiden doğu kanadında kalmış bir bölgesi vardır, oradaki canlılığı bana 
çağrıştırabilir. Hamburg’da St. Pauli vardır. St. Pauli limanın eğlence merkezi gibi bir 
yerdi, hemen limanın arkasında, genel evlerin falan da bulunduğu, eskiden beri 
gemiciler gelip oraya giderlermiş, öyle bir şöhreti de vardı. Bu tabi eğlenceyi de 
çeken bir şey... tabi ki öyle bir şey eğlenceyi de –eğlence derken barlar, biracılar 
falan- çekiyor, son zamanlarda orası da biraz gentrifiye olmuş, yani o kadar genelev 
odaklı bir yer olmaktan çıkmış, biraz Beyoğlu’na benzeyen bir eğlence yeri gibi 
olmuş. Tabi Hamburg İstanbul’a göre küçük bir şehir olduğu için, gene de Beyoğlu 
oradan daha cazip, daha çok katmanı olan bir yer. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlüyor musunuz? Eğer gözlemliyorsanız bu 
sizi veya caddeyi nasıl etkiliyor? 
Tabi, değişim oldu. Şu gün bir değişiklik gözlemlemiyorum ama çok net değişiklikler 
oldu, şöyle bir hesaplarsam bizzat kendi yaşadığım değişim olarak, çocukluğumda, 
yani 1950ler ve 60ların ortalarına kadar, annelerin çocuklarını alışveriş için 
götürdüğü bir yerdir, -bugün Akmerkez’e mi kanyona mı götürür anneler çocuklarını, 
o tür bir sınıfın karşılığıydı-  daha sonra şehrin genel gelişmesi ile ilgili olduğunu 
anladığım ama o sırada sadece gözlediğim, oraya gidilmemeye başlandı, buralar 
geri çekildi, başka yeni semtler oluştu, Şişli üzerinden Etiler’e kaydı. Beyoğlu artık 
benim sosyal statümden insanların daha az gitmeye başladıkları bir yer oldu. 72 ile 
79 arasında İ.T.Ü’de lisans ve lisansüstü okudum, Taşkışla’da. Taksim her açıdan 
çok kullandığımız bir yerdi ama Beyoğlu’nu az kullanıyorduk. Ocakbaşılara 
gidiyorduk arada sırada, Taksim Meydanı’nda Kristal Büfe’yi kullanırdık, AKM’ye 
giderdik ama İstiklal çok geçtiğimiz bir yer değildi. 80’lerin başında, bizzat yaşadık, -
ben o zaman mezun olmuş, artık asistan olmuştum-  sinema günleri çok önemliydi, 
şimdi film festivali deniyor. İlk senesini hatırlamıyorum, ya 83 ya 84 ya 85... O bir 
dönüm noktasıydı, çünkü o sırada askeri yönetimde bastırılmış birkaç sene 
yaşamıştık, bir yere toplanılmıyor, her şey suç gibi oluyor falan... Sinema günlerinde 
çok da iyi filmler seçiliyordu ve Şişli-Osmanbey’de iki sinema ile Beyoğlu’nda her 
sene 4 veya 5 sinema kullanıyorlardı ve askeri yönetimin ağır baskısının 
reaksiyonuyla bir çevre bütün filmlere gitmeye başladı ama bu küçük bir çevre 
değildi bu. Biletlerin çıktığı gün herkes onu bilir, orda kuyruklara girilirdi, önceden 
listeler yapılır, biletler toptan alınırdı, sözleşilirdi. Nisan ayımız orda geçiyordu, 
yanılmıyorsam 15 gün sürüyordu. Bu arada şeyi atladım, İnci’ye okurken de 
profiterol yemeye giderdim... Bu dönüm noktasında Dalan döneminde, 80lerin ikinci 
yarısında Tarlabaşı Bulvarı açıldı, Tarlabaşı bulvarının açılması, bir tür 
hareketlenmeye yol açtı ve İstiklal Caddesi’nin yaya yoluna çevrilmesi galiba Sözen 
döneminde yapıldı. Yaya caddesi de olunca, sinema günlerinin de etkisi ile 
dediğimiz altkültürlerin orda birikmesi, buluşması, yığılması 80lerin ikinci yarısında 
başladı, 90larda gittikçe yükseldi ve o zamandan beri de kullanıyorum. Yani sinema 
günleri, çocukluğumdan sonra yeniden kullanmamda bir dönüm noktası oldu, 
sonraki adımlarda onu pekiştirdi. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? 
Benim için tabi ki taşıyor, mimar olarak ama benim için taşımasından öte böyle bir 
birikme her yerde olmaz. Bahsettiğim birikme bir sürü örnek verdim St. Pauli, New 
York’un Soho’su, Londra’nın Soho’su gibi bütün bu bahsettiğim yerler ilginçtir. Tarihi 
demek bence çok doğru değil çünkü bunlar ortaçağ kentleri olmuyorlar genellikle, 
18.yy sonu ile 20.yy başında oluşmuş bir 100-150 yıllık çevreler oluyor, Beyoğlu’da 
bu kategoriye giriyor. Bunların şehirlerde kendiliğinden bu tür aktiviteleri çekmek 
bakımından önemli bir çekici güçleri olduğunu düşünüyorum. Bunun belli bir nedeni 
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olduğunu da düşünüyorum. Çünkü onlar aslında ilk kuşak modern çevreler, ortaçağ 
yerleri değil bunların hiçbirisi. Süleymaniye olsa bu, New York’da zaten ortaçağ yok 
da, Londra’nın city’sinin içinde bir takım bölgeler var, oralar değil, Hamburg’da da 
ortaçağdan kalma birkaç mahalle var ama.. Delft’te mesela böyle bir şey yok, bir 
istisnası belki Amsterdam’ın Red Light’ı, biraz buna benziyor ve gerçekten 
ortaçağdan kalma dokusu, fakat orada da Red Light kendisi önemli ama bütün 
Amsterdam dokusu 19.yy’da yaşayan Amsterdam o hale geldiği için farklı bir durum. 
O yapı adalarından, caddelerden ve sokaklardan oluşan kent kurgusunun -artı bu 
kurgu içerisindeki apartmanların altlarının ve belki birinci katlarının dükkan olarak 
kullanılmasının, ofis sonra ev olarak kullanılması gibi- ve kent stokunun o karakterini 
korumaya devam ediyorsa –çünkü yıkılabiliyorlar, savaş vb nedeniyle yıkılıp 
aralarında tekil parçalar kalabiliyor öyle olmayıp biraz bütünlüğünü koruduğunda bir 
çağrıcı gücü olduğunu bugünün modern yaşamına, özellikle eğlence sektörü 
diyebileceğimiz bir şeye denk geldiklerini düşünüyorum. Bir tür sıkışıklık –ama 
ortaçağ kenti kadar, Venedik sokağı gibi değil ama öte yandan da büyük bulvarlar 
boşluklar da değil- yani cadde ölçüsü, sokak ölçüsü, onları sınırlayan apartmanların 
homojenliği yanyana dizilişi, delik bırakmayışı, yükseklikleri -4-5 kat oluşu, iki katlı 
binalardan oluşmayışı- böyle bir tür modern nostaljik bir kent yaratıyor, nostalji 
herhangi bir eski değil, o eskilik. Bunun böyle şeyleri çektiğini düşünüyorum, bunun 
da enternasyonal bir şey olduğunu, Türkiye’ye veya İstanbul’a özgü olduğunu 
düşünmüyorum.  
İstiklal Caddesi’ni ve ara sokaklarını bir bütün olarak düşünüyoruz, Beyoğlu 
derken, siz bu ikisi arasında bir fark görüyor musunuz? 
Mimar olarak morfolojik farklar görebilirim ama gözlemci olarak orda daha çok 
tesadüflerin işlediğini görüyorum. Bir şeyin nerde bulunacağı, çok altkültür katmanı 
olduğu için -1000e yakın bar varmış, türkü barı da, etli ekmek açan da, en sofistike 
caz da orda, canlı cansız olabiliyor- mekanın özelliklerine bağlı olarak değil de 
tesadüflerle bir yerlerde biriktiğini düşünüyorum.  Bunun da bazen tarihin izi oluyor -
tarihten kastım alışkanlıklar, mesela o Asmalımescit ve civarında belli şeyler 
toplanabiliyor- ama gene de nerde neyin karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Biz bir 
proje çalışması yaptık Ayhan Işık Sokak’ta tek tek barların listesini çıkardılar ve 
bunu kağıt üzerinde işlediler. Oldukça tesadüfi şeyler, neden o orda da başka bir 
yerde değil, insan o kadar da yapamıyor. Ama Tünel ve altındaki Galata civarı şimdi 
gentrifiye oldu ve orda ev olabiliyor, biraz daha seçilmiş ofisler, mimarlık büroları, 
hatta daha üst sınıftan insanlar orda ev alıp ikinci evlerini yapabiliyorlar, daha 
Taksim’e yakın yerler, daha kozmopolit yerler, daha kozmopolit bir durum var, 
Galatasaray’dan Tünel’e doğru biraz daha seçkincileşebiliyor bunlar, öyle genel bir 
dağılım olabiliyor. Ama ana cadde ara sokak ayırımı pek olmuyor. Mesela Kaktüs bir 
yerde, sinema günleri furyasının bir noktasında açıldı, bir merkez olmuştu. Onlar 
öyle ara sokakta bir yer buldular açtılar onu, hala da ordalar mesela.  
Peki Galatasaray-Taksim Galatasaray-Tünel arasında bir ayrım var dediniz, 
bunun dışında farklılıklar, sınırlayan veya kuşatan sınırlardan bahsedebilir 
misiniz? 
Sokakların derinlerine doğru inildikçe, özellikle Cihangir tarafında -çünkü Cihangir 
daha derine gidiyor, öbür tarafta Tarlabaşı operasyonu yapıldığı için kısa zamanda 
kesiliyor- daha derine gittikçe daha ilginç katmanlar olabiliyor. Çok tanıdığım ve 
gittiğim yerler değil ama arada dolaşırken karşıma çıkabiliyor, daha ana caddede 
görülmesine alışık olunmayacak şeyler olabiliyor. O bakımdan belki Çukurcuma-
İstiklal Caddesi arasında daha derin katmanlar olabileceğini düşünüyorum, çok fazla 
kullanmadığım için hafiften gözlüyorum. 
 131 
İstiklal Caddesi üzerine yürürken kendinizi nasıl hissedersiniz? Cadde ve ara 
sokakların bütünü sizi sadece bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa 
caddede sadece yürüyor olmaktan da hoşlanıyor musunuz?  
Araç  olarak kullanıyorum.. Ama biraz da karışıyor tabi. Oranın enerjisi ile, oranın 
kent dokusu ile, oranın verdiği her türlü fiziki hava ile seviyorum orayı. Benim 
sevdiğim şeylerin bir kısmının orda bulunması ile orayı sevmem arasında bir ilinti 
var herhalde ama sokakta bir yürüyeyim, bir piyasa yapayım, sokakta bir bulunayım 
diye bir motivasyonum yok. Bir tek derslerimiz olduğunda, öğrencilerle oraya gidip 
orayı anlattığımda amaç oluyor ama o kadar. 
İstiklal Caddesi’ni bir araç olarak kullandığınızdan bahsettiniz ama bir noktada 
dururken, bir kafe olabilir, kendinizi mekana veya mekandaki insanlara yakın 
hissediyor musunuz veya nasıl hissediyorsunuz? 
Yakın sözcüğü pek iyi bir kelime değil benim için. Çok kozmopolit olması benim için 
çekici ama kozmopolit yapısı gereği yakın hissettirmez zaten. Orda bir sürü öteki 
var, öteki derken onları sevmemek anlamında söylemiyorum ama tanımadığım, 
tanısam ilginç olabilecek ama ne kadar birini tanısam ötekini tanıyamayacağım 
yabancılık mekanı aslında. İnsan olarak kozmopolitlik benim için sevilen bir şey, 
içinde olduğum bir şey, çok steril yerlerden hoşlanmadığım için onları seviyorum. 
Ama yakın olduğum için değil, yakın olmadığım için seviyorum aslında. 
Atlas Pasajı’ndan bahsettiniz biraz önce, onu ziyaret etmekten, İstiklal 
Caddesi’ndeki diğer pasajların cadde’ye bir katkısı olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Pasajların anlattığımız 19.yy kent dokusunun devamı olduğunu biliyorum ve oraya 
çok şey katıyor gerçekten. Rumeli Han, Suriye Han’ı çok severim, onların zaten bina 
olarak da hikayelerini biliyorum, oraları çok cazip buluyorum. Mekan olarak onların 
içinden geçmeyi, -orda ne satıldığı ile ilgilenmeden- çok seviyorum. İkincisi 
Danışman geçidinde satılan, mesela gelinlikler satılıyor -evimin altında da gelinlik 
satılıyor ama o bana cazip gelmiyor, bana uzak bir şey- oradakinin böyle bir eski 
dünyanın havasını taşıması, benim içinde yaşadığım sosyal çevrenin dışından 
insanlar tarafından kullanıldığını bilmem ama onların içinde seçkin bir şey olması 
onun -özel günlerinde alıyor onu gibi- artı oradaki mankenler, satılan düğmeler çok 
cazip geliyor. Pasajların genelinde bu var. Elhamra Pasajı çok gidip geldiğim bir yer, 
o binayı da çok severim. Onun ikinci katında karşı sanat var, orda sergi de 
açmıştım, sahipleri de tanıdıklarım, orda bazı sergilere söyleşilere falan da 
gidiyorum ama mesela giriş katındaki dükkanları da çok severim. Bir tür 1960lardan 
belki 50lerden kalma şeyler ama iyi tarafı kullanılıyor olmaları, yani onlar böyle müze 
olarak durmuyor, insanlar gelip alıyorlar oradan. Mesela bir tane şapkacı vardır, 
erkek ama daha çok kadın şapkası satar, o şapkaların ben giyildiğini bilmiyorum 
ama adam da onları müze olarak tutmuyor, onları yapıyor. Öyle şeyler bana çok 
ilginç geliyor. Böyle şeyleri Viyana’dan da tanıyorum, Londra’dan da tanıyorum. Her 
şehirde bunlar ilgimi çeker aslında, o şehrin bir dönemine ait bir takım nesnelerin 
satılıyor olması ve onların hala bir ticari işletme olarak yürüyor olması. Bunlar bana 
bir elektronik eşya dükkanına bakmaktan çok daha cazip geliyor. Şehrin bir dönemki 
sesini canlı olarak -plak koyup bir yerden dinlemek değil de sahiden birinin söylüyor 
olması- dinliyormuşum gibi geliyor. Altkültür çeşitliliği dedim, bütün bunları da 
barındıran bir şekilde Beyoğlu duruyor, hala. Bunlar çok az semtte var, Şişli’de 
Osmanbey’de daha az var. Bu şehrin bir yakın tarihi olduğunu, uzun tarihi olduğunu 
zaten biliyoruz ama yakın tarihin hala canlı.. Beyoğlu ile beraber bana en ilginç 
gelen yer Tahtakale’dir. Kapalıçarşı’nın içi de dahil olarak başlayıp, Mercan 
Yokuşu’ndan Mısır Çarşısı’na kadar inen yol çok cazip gelir. Oranın şanssızlığı, 
benim günlük hayatta tüketeceğim bir şeyin olmayışı, orda benim günlük hayat 
alışkanlıklarımla beraber şey yapan bir şey yok. Alışveriş örüntümün içine de 
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girmiyor, ama her vesileyle İstanbul’a gelmek istediğinde veya öğrencilerimle 
İstanbul derslerinde oraya mutlaka gideriz, bir gün ayırırız. Her seferinde hiç sıkıcı 
gelmiyor, çünkü çok geniş bir kesimin oradan alışveriş etmesi, orda satılan şeylerin 
çok ucuz olması, aynı zamanda özenli olması, yırtık pırtık şeyler bir yerlere atılmış 
da insanlar kapışıyor gibi değil, baya yeni yapılmış kot pantolonlar, ayakkabılar, 
piyasada gördüğümüz şeylerin gayet titizlikle üretilmiş, ikinci üçüncü kalite şeylerin 
müthiş fiyat farklarıyla oralarda bütün dokusuna sinmiş bir şekilde oralarda 
yapılması ve İstanbul’un çok büyük bir kısmı oralardan alışveriş ediyor olması bana 
çok cazip geliyor. Onu gözlemek çok ilginç. Beyoğlu’nda tabi onun kültür boyutu 
daha çok olan bir şekilde. Hiç öyle düşünmemiştim, ama Beyoğlu ile en çok 
karşılaştırabileceğim yer sanırım orası...  
İstiklal Caddesi’nde sizi saran, kendinizin bir noktada olduğunu veya kendinizi 
güvende hissettiren bazı elemanlar olduğunu düşünüyor musunuz? 
Tanıdığım yerler... Mesela gitmediğim dediğim dönemlerde de çok gittim Rus 
Lokantası, Tünel’deki Four Seasons Lokantası. Müdavimi olmasam da sık gittiğim 
barlar veya müzik kulüpleri, Yakup, Refik gibi yerler... Alışkanlığım olan yerler... 
Peki onun dışında size gördüğünüzde olduğundan farklı şeyler çağrıştıran 
yerler var mı? Mesela bir kilise veya bir cami, kilise ve cami işlevlerinin 
dışında başka bir şey çağrıştırıyor mu? Oradaki başka yapılar, formlar, 
biçimler, mimari olarak bir şey çağrıştırmak zorunda değil... 
Mesela St. Antoine Kilisesi’ne -direkt dinle ilgili bir şey değil ama belki de dinle ilgili 
bir şey- bir ara moda olmuştu, bu sinema günlerinin, dolayısı ile Beyoğlu’nun 
yeniden canlanmasına denk gelmişti, tesadüf de olmasa gerek, 24’ündeki Noel 
ayinine gidilir dinlenirdi, oradaki Noel ayini. Ben de bir iki kere gittim, o kiliseyi 
görünce bu dönem aklıma geliyor. Ya da yine o ara dönemde de giderdik, Hacı 
Abdullah Lokantasına çok giderdik, Ağa Cami’nin yanındaki. Mesela Ağa Camisi 
deyince Abdullah Lokantası’da aklıma geliyor. Abdullah Lokantası da o dönemde 
Beyoğlu’nda olması çok beklenmeyecek biraz muhafazakar bir yerdi. Ama çok da iyi 
işleyen bir yerdi. Belli kalitede bir yemek var -şimdi öyle lokantalar daha çoğaldı, 
yeni açıldılar- o zaman ya çok şık lokantalar oluyordu ya da fast food gibi şeyler 
oluyordu. Bu o kadar şık da değildi ama fastfood da değildi. Belli bir yemek var işte 
gidiyorsun, çorbası, muhallebisi, hızlı geliyor yemekler, belli bir standartta. 
Ramazanda özel bir şeyi oluyor, çok dindar bir şey yok, öğlen gidersen yemek 
geliyor ama iftarda özel bir şey oluyordu. O anlamda Hacı Abdullah Aga Camisi’nin 
hemen yanındaydı, öyle şeyleri çağrışım yapıyor. Tabi Çiçek Pasajı bizim 
gençliğimizde, lise döneminde, çocukluktan çıkıp henüz o 80lerdeki ikinci dalga 
kullanımı gelmeden önce Çiçek Pasajı’na giderdik çok. Lisede arkadaşlarımla yeni 
içki içmeye başlamışız, yeni akşam çıkıp bir yerlere gidiyoruz falan, Çiçek Pasajı 
çıkılıp gidilen yerlerden biriydi orada. Çiçek Pasajı orada gençliğimi hatırlatan biryer 
hala, şimdi kullanmıyorum fazla, çok alternatifi açıldı çünkü... Artık o kadar önemli 
ve merkezi bir yer olmaktan çıktı. 
Küreselleşme ve mimarlık arakesitinde İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini 
tanımlayabilir misiniz? Veya da bu konuda değinmek, öne çıkarmak istediğiniz 
bir nokta var mı? 
Var tabi, çünkü bütün bu söylediğim gelişmenin, yani 80ler’den sonraki 
canlanmasının, anlattığım gelişmelerin hepsinin küreselleşme ile doğrudan ilişkisinin 
olduğunu düşünüyorum. Yani küreselleşme olmadan bu olmazdı, doğrudan o 
paketin bir parçası olduğu -birinin kastettiği bir şey olarak söylemiyorum bunu- bu bir 
paketse birçok yanıyla ekonomisiyle sosyal yaşamıyla seyahatin artması kültürün 
başka boyutlar kazanması ile, katmanlaşması ile falan, o paketin baya önemli bir 
parçası. Demin anlattığım bütün İstiklal Caddesi’nden örnek verdiğim, çağrıştırdığını 
düşündüğüm, bazı farklarını söylediğim bütün yerlerde aslında küreselleşmeden 
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sonra öyle oldular. Hepsi, iki Soho’da, Berlin zaten küreselleşmenin başka bir yan 
ürünü olan Sovyetler’in çökmesi ile birlikte orası şey oldu. Bütün şehirlerde bunların 
örneklerini verebilirim. O nedenle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Birkaç boyutu 
var onun, bir tanesi altkültürlerin bu kadar yayılması ya da altkültür olmaktan 
çıkması... Niye altkültür diyoruz, çünkü bir üst kültür var, onlar da kenarda kalmış 
oluyorlar. Adına ne diyeceksek, küreselleşme de diyebiliriz, o süreç içinde aslında 
kültür dediğimiz şey -gene egemen kültürler oluyor ama- böyle çok parçalı bir 
yapboza dönüşmüş oluyor, bunun iletişim olanaklarının çok artması ile, seyahat 
olanaklarının çok artmasıyla, yeni dijital teknolojilerle her şeyin çok yayılmasıyla 
etnik müziklerin falan dünyanın her yerine gidebilmesiyle, dünyanın her yerine giden 
şey Türkiye’de de her yere gidebiliyor, dünyadan da bunlar gelebiliyor. Bunlarla çok 
doğrudan ilişkisi olduğunu kesin düşünüyorum. Artı bu dinlediğimiz işlevler falan 
doğrudan doğruya insanların kendisinin de -seyahat olağan üstü arttı, İstanbul’a çok 
fazla insan geliyor, -siyah sayısı çok var, daha önce siyah yoktu, elçiliklerde olabilirdi 
veya istisna 3 5 tane insan olurken, şimdi siyah nüfus diye bir şey var, hatta bunların 
raconları olabiliyor, poliste birisi öldürülebiliyor, bütün bunlar oldu- ister turist olarak 
gelsinler, ister uzun bulunmaya gelsinler ister doğrudan doğruya burada yaşamaya 
başlasınlar bunlar da çok bu tür mekanlara çekiliyorlar ve İstiklal Caddesi de çok 
çekildikleri bir yer. 
 
In-depth Interview 26 
Kaç yaşındasınız?  
30 yaşındayım. 
İstiklal Caddesine ilk ziyaretiniz ne zaman oldu?  
İstiklal caddesini ilk kez 8 yaşında ziyaret ettim. Ankara'da yaşıyordum ve şubat tatili 
için ilk kez İstanbul'a gelmiştim. 
İstiklal Caddesi’ne ne sıklıkla gelirsiniz? Neden? 
İstiklal Caddesi’ne haftada ortalama iki kez giderim. Hayatımın devam ettiği alan 
içinde yer alırken, özellikle kültür alışverişleri ve insanlarla bir araya gelebilmem için 
oldukça pratik bir mekan benim için. 
İstiklal Caddesi’ni çekici bir yer olarak adlandırabilir misiniz? Caddenin size 
çekici gelen veya gelmeyen yönleri nelerdir?  
İstiklal Caddesi oldukça çekici bir yer. Çekici gelen en önemli yönü tarihten gelen bir 
yaşam ve ticaret geleneğine sahip olması. Farklı seçenekleri bir arada sunabiliyor 
ve İstanbul ölçeğinde erişilebilirliği yüksek ve kolay. Çekici gelmeyen yanı fiziksel 
çevre tasarım ilkelerinin çağdaş ve fonksiyonel olamaması... İlkel ve sıradan bir 
çevre düzenlemesi İstiklal Caddesi’ni sıradanlaştırıyor.  
İstanbul’da sık olarak/ belli bir periyotla gittiğiniz diğer yerler nerelerdir? 
İstiklal Caddesini diğer yerlerden farklı kılan nedir? 
İstiklal Caddesi kadar gittiğim diğer bir yer Avrupa yakasının boğaz kıyısıdır. 
Ortaköy’den İstinye' ye kadar olan hat... Bu hat denizle en çok ilişki kurabildiğim 
bölge... İstiklal Caddesinin diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği bana göre 
tarihsel birikimidir ve tarihsel fonksiyonunu tam olarak olmasa da koruyabilmesidir. 
İstiklal Caddesi’nde bir değişim gözlemliyor musunuz? Bu sizi nasıl etkiliyor? 
Bu değişim caddeyi nasıl etkiliyor / etkileyecek? 
Aslında Cadde üzerinde sistematik bir dejenerasyon var. Caddeye kimliğini yaratmış 
yüzyıllık kurumlar yerlerini İstanbul kültürüne ait olmayan ticari kuruluşlara bırakıyor. 
Bu beni elimden kayıp giden bir değere sahip çıkamamanın verdiği vicdan azabıyla 
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üzüyor. Bu caddeyi giderek sıradanlaşmış ve kimliğini yitirmiş bir yığın merkezi 
haline getirecek. 
İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binalar sizin için bir anlam taşıyor mu? Onların  en 
çok beğendiğiniz/beğenmediğiniz özellikleri nelerdir? 
Elbette, zaten İstiklal caddesini İstiklal caddesi yapan bu tarihi binalar ve özellikle 
caddeye heyecan katan pasajlar... Binaların mimari özellikleri birer canlı tarih 
laboratuarı gibi. Birbirlerine uyum ve fonksiyonların içerde iyi çözümlenmesi ve 
malzeme kullanımıyla kentin bu canlı kalbiyle uyumu birer mimarlık dersi. 
Peki sizce pasajların İstiklal Caddesi’ne mekansal olarak katkısı var mı? 
Aslında pasajlar İstiklal caddesi algısını oluşturan en önemli elemanlardan biri bana 
göre. 
İstiklal Caddesi ile ara sokakların mekansal olarak bir farkı var mı, algısında ve 
deneyimlenişinde? 
Elbette var, caddenin içinde yaşarken o yığınların bir parçasıyken, ara sokaklara, 
çıkmazlara ve pasajlara girdikçe yaşanmışlıklar, şehir ve kendinle daha yoğun bir 
ilişki oluşturuyorsun. 
Taksim-Galatasaray ve Galatasaray-Tünel arası bir fark hissediyor musunuz?  
Var, Taksim- Galatasaray o fiziksel ve sosyal dejenerasyonu daha yoğun yaşamış 
durumda, sanki dejenerasyon bir hat üzerinde ilerliyormuş gibi... 
İstiklal Caddesi’nin görünür veya görünmez sınırları (sadece sınırlayan değil 
aynı zamanda yon veren, kuşatan vb.) hissediyor musunuz?  
Sanırım var, bu sınırları tarihsel bir sinerjiyle bugünün enerjisi oluşturuyor. Kent için 
İstiklal caddesi çok önemli bir fabrika. 
İstiklal Caddesi sizi sadece bir yerden bir yere ulaştıran bir araç mı yoksa 
caddede sadece yürüyor olmaktan da hoşlanıyor musunuz? 
Her zaman mutlu olmuyorum, çünkü caddede yetişmek zorunda olduğum yerlere 
ulaşmam gerekiyor. Beni sadece bir yere ulaştıran bir yol oluyor bazen ve o zaman 
oldukça yorucu bir mekana dönüşüyor. Ama çoğu zaman cadde benim İstanbul’u 
hissettiğim ve kentle bağ kurduğum bir geçit... 
İstiklal Caddesinde insanları izlemekten veya izlenmekten hoşlanıyor 
musunuz?  
Hayır sanmıyorum, insanlarda da bunu gözlemlemiyorum. Çok kalabalık ve bence 
herkes ilgisini beraber olduğu topluluğa yöneltiyor. 
İstiklal Caddesi’nde yürürken/hareket ederken kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Kendinizi mekanla veya insanlarla yakın hissediyor musun?  
Bu o anki ruh halimle ve caddenin fiziksel durumuna bağlı, ama ilişkili olduğum taraf 
binalar... 
İstiklal Caddesi’nde herhangi bir noktada otururken/dururken kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? 
Kendimi daha çok mekana yakın hissediyorum, ama o mekanı sevdiğim, 
benimsediğim için zaten o mekanı sevdiklerimle paylaşmak istiyorum ve sevdiğim 
anlaştığım insanlarla beraber oluyorum. 
İstiklal Caddesi’nde sizi kuşatan, saran ve kendinizi güvende veya belli bir 
noktada hissettiren öğeler var mı?  
Hayır yok. 
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İstiklal Caddesi’nde tanıdık biçim/formlarla (size İstiklal Caddesi’nde 
olduğunuzu hissettiren, o mekana özgü fakat tanıdık, mesela cami, kilise, 
okul, konsolosluk gibi tanıdık fakat İstiklal Caddesi’nde sadece 
fonksiyonundan öte bir anlam yüklediğiniz) karşılaşıyor musunuz? 
Evet karşılaşıyorum, bazı binalar benim için İstiklal Caddesi’yle bütünleşmiş 
durumdadır. Mesela İstiklal Caddesi Fransız Konsolosluğu’yla başlar. Üstelik İstiklal 
Caddesi bana art nouveaunun İstanbul’daki biçimlenmesi gibi gelir. 
Küreselleşme ve mimarlık arakesitinden İstiklal Caddesi’nin mimari çevresini 
nasıl tanımlarsınız? 
Küreselleşmenin zararlarını en tahrip edici şekilde hissettiğimiz bir fiziksel çevre. 
kentin dinamizmiyle her şey çok hızlı dönüşüp değer ve kimliğini kaybediyor. Her 30 
metre de bir Starbuckslar açılıyor. bunlar açılırken binalarla beraber içlerinde 
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